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SVENSK INSEKTFAUNA.
13.

I

TRETTONDE ORDNINGEN.

STEKLAR.

HYMEN OPTERA.)

Steklarne anses med skäl såsom de högst stående bland insekterna. De utmärka sig genom följande kännetecken: Hu f v ud e t mycket rörligt med munöppningen vänd nedåt. Öfverkäkarne kraftigt utbildade, bitande; underkäkarne
bilda tillsammans med underläppen en sug- eller slickFörsta mellankroppsleden är i allmänhet
a pparat.
liten och ofvan oftast orörligt sammanväxt med andra
leden, dess sido- och bröstplåtar äro all tid genom en
!edgång rörligt före nade med ryggplåten {halsskölden),
hvarigenom frambenen blifva mycket rörli ga. Vingarne,
som sällan saknas, äro fyra, tunna, nakna, hinnaktiga
och endast försedda med ett ringa antal slutna vingfält;
de bakre kortare och smalare än de främre. Förvandlingen är fullständig . Larverna hafva ett tydli gt afsatt
hufvud med bitande mundelar och tretton kroppsleder.
Puppans kroppsdelar nästan fritt lig gande.
Genom frambröstets rörlighet gent emot halsskölden, hvilket
med stor lätthet kan ses hos ett lefvande djur, om man håller
fast det i vingarne, så att hufvnd och framben äro fria, skilja
sig steklarne från alla andra insekter. Steklarne lefva såsom
fullbildade uteslutande af flytande ä mnen, deras öfverkäkar (mandibler) hafva därföre ingen betydelse för födans söndertug gande
utan tjäna såsom redskap vid utförande af andra arbeten, nämEnfomn l. 7i"dsk r. Årg. 24 1 H . 3 (19:,3) .
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samband med afkommans uppfödande eller för att befria
Jigen
insekten ur den af larven spunna hylsan. Facettfärdiga
den
ögonen ä.ro oftast väl utvecklade, d. v. s. hafva många och små
facetter, och på hjässan finnas vanligen tre punktögon. Anten nerna äro af växlande byggnad. Halsskölden har vanligen å
hvardera sidan en flik, »sidoknölen», som täcker öfver mellankroppens första_ iiudhål~ :aeuen år.o _kraftiga och hafva vanligen
Bakkroppen består af 3-9 synliga leder.
femledade fötter.
Bakvingarne hafva i framkanten utanför midten flere eller färre
små hakar, som haka sig fast vid framvingarnes omböjda bakkant och tjäna till att sammanhålla vingarne under flykten.
Matsmältningsk analen har före den egentliga magsäcken en
rundad utvidgning, »kräfvan», som är belägen längst fram i bakkroppen och tjä_P,l).r -till förvaring&rum för födan.
Steklarne utgöra en mycket formrik afdelning af insekterna.
•'Ensamt från , Sverige . känner man omkring 4,ooo _arter.. . De indela'.s · i fyra underordningar, af hvilka den sista betydligt .skiljer
si-g från de- tre: första . både , med afseende på steklarnes och
deras larvers byggnad:
· Ö fversi k t af u n dero r d ningarna.

I.

Bakkroppen vid roten afsmalnande och därföre endast med
en smal del sammanhängand e med mellankroppen (fig. 1, 2) .
Larverna utan benpar.
A. Benen med enkel, oledad lårring. Antennerna med högst
13 leder:
Bakkroppen med (5-)6-7 synliga ryggleder. Honans
.a.
äggläggningsrör ombildadt till en gadd, som står i
förbindelse med en giftblåsa och användes såsom
försvarsvapen eller till larvfödans förlamande. Hal .skölden orörligt förenad med mellanryggen, oftast
smal eller i bakkanten bredt urringad. Kroppen
sällan metållisk. Bakkroppens buksida kullrig eller
1. Gadds te k I ar. Aculeata.
platt.
fi. Bakkroppen endast med 3-4 eller ho cl' någon
· gång med 5 synliga ryggleder; de öfriga lederna
hos honan ombildade till ett långt, böjligt, mjukt
2
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äggläggningsrör, som helt och hållet kan,. indragas
ungefär på samma sätt, som man hopskjuter en _ki kare. Halsskölden stor, bred och rörlig. Kroppen
åtminstone till stor del starkt metallisk. Bakk-roppens buksida ofta i ·hela sin längd djupt rännformigt
2. Guldsteklar. Tubulifera.
urh ålkad.
B. Benen (åtminstone de bakre) med tydligt tvåledad lårring . Antennerna ofta mångledade; endast hos de små
arterna fåledafte. Framvingarne aldrig !Iled mer än två
slutna kubitalfält.
3 . Parasitsteklar. Parasz"tica.
IL Bakkroppen ej genom någon märkba,r inskärning skild från
mellankroppen och alltså med hela sin bredd förenad med
denna. - Larve_rn.i, med benpar åtminstone å de tr(i första
kroppsl_e.derna.
4. V äx tsteklar. Pfty_tbpltaga.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

GADDSTEKLAR. / ACULEATA.
Liksom g uld~teklar och parasitsteklar skilja sig gaddsteklarne
från vä.xtsteklarne därigen om, att bakkroppen genom en djup in
skärning är skild från mellankropp en. Noga taget är denna in skärning belägen mellan bakkroppens fö rsta och andra led . Bakkro ppens fö rsta led är nämli gen hos dessa steklar orörligt sammanväxt med mellankroppen och bildar dess bakersta deL Mellankroppen kommer härigenom att bestå af fyra afdelningar : halsskölden
eller framrygge n med frambröstet (fig . I och 2 , fr ; fb) ; mellanryggen
med mellanbröstet, som är stort och br_e dt (fig. r och 2 , mr ; mb) ;
bakryggen med b akbröstet (fig. 1 och 2 , br, br' , bl) samt efter- ..
ryggen (fig. 1 och 2, er), som motsvarar bakkroppens första
ryggled och ofta är mycket stor. Efterryggens bröstdel ( = första
bukleden) är däremot ytterst liten och svår att se, där den ligger
d old straxt bako m bakhöftern a 1 ). I det följ ande betraktas efter' ) H os ho nan af Metl,oca ic/meumonides är b ukplåten ovanlig t stor och
tyd li g. H os henne visar sig ocksll efterryggen bättre ä n a nn ars shom en
särski ld kroppsafdeln in g . ..
3
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ryggen aUtid såsom en del af mellankroppen, och de efter den
följande lederna benämnas bakkroppen.
Gaddsteklarna höra med afseende på sina lefnadsvnnor till de mest intressanta bland insekterna, Deras larver äro nämligen fullständigt hjälplösa
och kunna ej själfva skaffa sig föda. De förses därföre med föda af honan,
som antingen insamlar denna på en gå ng i en särskild för ändam!Uet byggd
kammare ( ,larvcelh ), innan ägget ännu blifvit kläckt , eller också tillför larven

Fig. I. N ågot skematisk teckning af en gaddstekel (P1·ionocnemis) sedd ofvanifrån. a antenn j p panna; ö facettögon; pö pnnktögon ; t tinningar ; fr framryggen
eller halsskölden ; mr mellanryggen vi vinglock; sk skntellen = mella nryggens
bakre genom en tvärfåra afskilda del ; br, br' bakryggens båda afdelningar ;
er efterryggen; r1 1- 0 bakkroppens sex ryggleder ; h " mellanhöft ; I',!", l"' framl år,
mellanlh, baklår; lr H\rrmg; skb', skb", kb "' sken ben; f', f'', f'" fötter; p sporrar;
Framvinge: frkf framkantsfältet ; rf' främre rotfältet ; rf" bakre rotföltet ; bkf
bakkantsfåltet; vm vingmärket; rf radialfältet ; kf' , kf' ' , kf' " ku bikalfält ; df
diskfältet; ydf yttre diskfältet; bdf bakre diskfältel ; ser snbcostalribban eller
bakre framkant sribban, den främre g!lr i själfva framkanten; rr radialribban
mr median- eller midtribban; smr submedian eller bakre midtribban ; sdr
subdorsal- eller främre bakkantsribban. Bakvinge: df diskfält ;
rf rotfält o. s. v. såsom i framvingen .
4
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föda i mlln af behof. Nllgra släkten samla ej själfva föda lit si na larver utan
begagna sig af den, som andra insamlat, och äro således snyltgäster. Genom
att flere honor af samma art slagit sig samman och byggt sina bon pli samma

Fig. 2 . Samma gaddstekel som i fig. I sedd från sidan. hj hjässan ; msk
munskölden; m mandibel; kp käkpalp; fb frambröstet; mb', mb", mb"'
mellanbröstets olika delar; bl bakb röstet; h', h ", h'" höfter; bkr bakkroppen.
Öfriga beteckningar såsom i fig. 1. Den del af h ufvudet, som synes mellan
ögats nedre ä nda och man dibeln , kallas ,kinden ,.

ställe samt p8. ena eller andra sättet deltagit i hvarandras
arbeten eller mellan sig fördelat göromålen, hafva sa nnolikt vissa arter sll. småningom utvecklat sig till att bilda
samhällen , inom hvilka en i hög grad beundransvärd arbetsfördelni ng äger rum, och i hvilka individer af ett särski ldt slag s. k . arbetare finnas. Dessa äro egentligen
honor, som helt eller delvis förlorat fötmllgan att fortplanta sig, men i stället utföra allt det viktigaste arbetet
inom samhället.

Våra svenska gaddsteklar kunna indelas
följande familjer.

Fig. 3. Apparat ll
frambenet af en
gaddstekel för anrennernas rengöring. sk sken ben;
sp sporre ; fl ' första fotleden.

Öfversikt af familjerna.

I.

Bakkroppens första led af vanlig byggnad eller förlängd till
ett långt skaft, men aldrig knölformig och genom en djup
inskärning skild från den andra. Framvingarne vid roten
täckta af ett litet kullrigt fjäll, »vinglocket » (fig. 1 vi).
A. Halsskölden bildar ofvan vanligen endast en smal kant,
som ej når lika högt upp, som mellanryggen: dess bakhörn nå ej upp till vinglocken. Halssköldens sidoknölar
ge nom en bred inskärning skilda från dess ryggkant.
5
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- a. Bakfötternas första - led är tydligt plattad· och således
alltid bredare än tjock (fig. r3-17); kroppen mer

B.

eller mindre, ofta tätt hårig; hå ren (sedda under
stark förstoring) med små sidog!'enar.
1. Bin. Apidce.
p. Bakfötternas första led ej utvidgad eiler plattad ,
smärt och trind. Kroppen naken eller hårig; håren
2. Rofsteklar. Sphegidce.
enkla.
Halsskölden större och . bredare, med tydlig, platt eller
kullrig .ryggsida, (fig. r och 2, fr.) , som oftast i det
närmaste når lika högt upp som mellanryggen; dess
bakhörn nå upp till vinglocken. Halssköldens öfre (eller
bakre) kant ända till bakhörnen jämn utan inskärning.
a. Frarnvingarne under hvilan på längden veckade, så
att de då blott hafva hälften af sin naturliga bredd.
Ögonen på insidan med en djup inskärning. Halsskölden stor, .men så djupt urringad i bakk_anten, att
den i midten blir en smal kant.
3. Getingar. Vespidce .
p. Framvingarne ej veckade under hvilan.
* Bakkroppen på undre sidan med en djup tvärfåra
mellan första och andra bukleden.
1. Ögonen äro af vanlig storlek och nå nästan
ända ned till mandiblerna, kinderna därföre
helt korta. Mellanhöfterna bredt åtskilda och
bakbröstet väl utveckladt. Honor vingade.
4. Dolksteklar. S coliidce.
små' och korta ; kinderna
jämförelsevis
2. Ögonen
därföre _ganska långa. Om· kinderna någon gång
äro korta, äro mellanhöfterna hopstående. Honor
5. Spindelstekla r. Mutillidce.
\'inglösa.
Bakkroppen saknar tvärfåra mellan första och andra
bukleden och är därföre mindre böjlig.
1 . Ögonen med en djup inskärning på insidan.
Antennerna nästan jämntjocka eller i spetsen
förtjockade, föga böjliga. Bakbenens lår nå ej
till midten af bakkroppen.
6. Planksteklår. Sapygidm.
6
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Ögonen utan djup inskärning på insidan. Antennerna böjliga. Bakbenen långa; deras lår
nå utöfver midten, ofta till spetsen af bakkroppen eller längre.
7. V ä gsteklar. Pompitidce.
II. Bakkroppens första led liten, knöl- eller knutformig, ofta med
ett skiflikt bihang ofv-an; ä fven andra leden kan ·vara liten
och kJlölformig. Lefva i samhä llen ; arbetarne äro alltid och
stundom äfven hanar och honor vinglösa.
8. Myro":r. Fornzicidce.
2.

I
I

HYMEN OPTERA.

1.
GADDSTEKLAR.

ACULEATA.

FÖRSTA FAMILJEN.

BIN.

APID..tE.
AF

~HR . .foURIVILLIUS. 1)

Hufvudet tämligen stort, framtill vanligen plattadt. Öfverläppen rörlig, antingen fri, d. v. s. i sin helhet synlig framför
mandiblerna eller inslagen under dessa, sä att dess nedre del
döljes af dem; i senare fallet stundom mycket lång, så att spetsen
når långt bakom mandiblerna. Mandiblerna äro kraftigt byggda,
i spetsen vanligen tvåtandade. Underkäkarne (maxillerna) bilda
tillsammans med underläppen, hvars mellersta del, tungan, är
mer eller mindre lång, en väl utbildad sugapparat (tig. 4, 5).
Underkäkspalperna äro af mycket växlande längd och bildade af
2-6 leder (tig. 4, 5). Underläppspalperna bestå normalt af
fyra leder, af hvilka de två första hos de högre bien äro mycket
långa, plattade, rännformiga och nästan orörligt förenade med
hvarandra (tig. 5 lp}. Facettögonen äro långsträckta och smala,
på insidan ej eller knappt urbräddade, vanligen nakna, sällan
håriga (Apis, Coelz'ozys). Punktögonen äro tre och belägna på
' ) Förfåttaren till den inom hvarje ordning först utkomman de delen af
Svensk Insektfauna är äfven förf. till den inledande allm änna öfversikten af
ordningen i sin helhet.
Rtd.
8
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hjässan . Antennerna 12-13-ledade, fästa ungefär midt på pannan. Mellankrpppens första .led är helt kort och liten och biidar
ofvan endast en smal kant (balsskölden), som vanligen ligger
mycket lägre än mellanryggep; dess bakhörn nå ej upp till vinglocken och dess sidoknö_lar äro tydliga. Mellanryggen är stor,
saknar fullständiga långsfåror och har baktill en tydlig, genom
en tvärfåra afskild skutell (fig. 1 sk). Bakryggen är helt smal,

t
Fig. 4 . Sugapparat hos I : C(ll/tles sedd bakifrån; 2 : Andrma sedd framifrån.
uk underkäkens rotdel; uk' underkäkens spets; kp käkpalperna; bt bitunga;
t tungan; lp underläppens palper ( = läpp-palperna).

vanligen svagt halfmånformig. Efterryggen (fig. r er) är af medelmåttig storlek, sluttande eller lodrätt stupande och har i all mänhet upptill ett tydligt afsatt, trekantigt rotfält. Bakkroppen är
blott med en smal led förenad med efterryggens nedersta del
och består af 6-7 leder; första leden är på framsidan ofta tvärt
afskuren eller urhålkad; andra leden är störst; ryggledernas bakkant har vanligen en bred nedtryckning, som ofta genom glans,
behåring eller färg skiljer sig från den öfriga delen. Framving9
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~nie "hafva ett radialfält (fig. , 6 rf) och 2 _.: 3 kubitålfält' {fig: 6 kf)
samt vånJ.igen ett tydligt vingmärke (fig. 6: c; 7: a-c). · Balc~ingarnes
rotflik (fig. 1 o, I-I rfl) ' är af växlande ·längd. Benen äro knffti gt
byggda; mellanhöfterna nästan alitid bredt skilda cfch · mellanbröstet ' alltså sto'rt; framl:ie'tlen . hafva ·en· och· baköen'en; utom hos
honlfilgsbiet, två•., spbrrar i ·-sken benens spets; fötterna "äro· temledade och bak::fötternas första · led är alltid stor och· plattad ; ·
sista fotleden bär i spetsen två, oftast tandade klor samt vanligen
mellan dem en liten häftflik. Kropp'en ät mer eller mindre
l1årig; hårbeklädnaden är vanligen tätast -på mellankroppens öfre
sida. Håren äro mer eller mindre greniga.
Hanen: Antenner med r 3 leder, första leden kortare än hos
honan (hos Ap_z"s och Bz"astes finnas dock blott r 2 leder). Bakkroppen har 7. ryggleder och ofta äfven 7 synliga bukleder.
Kroppen saknar apparater för insamling af frömjöl.
Honan; Antenner med 12 leder, af hvilka den första är
mycket längre " än de öfriga. Bakkroppen består af 6 synliga
leder. Hos de former, som själfva insamla frömjöl åt sina larver, är honan_ utrustad med särskilda därför afsedda verktyg (se
nedan!).

Larverna äro bleka, hvitaktiga, sakna benpar och kunna
därföre ej förflytta sig eller skaffa sig föda.
Föda: Bien lefva s3.som utbildade endast af den honung, som de suga
ur blommorna. Man träffar därföre b!lda könen lättast pli honungsalstrande
blommor, hva:rvid är att märka, att de arter, som · hafva kort sugtunga, måste
h!llla sig till blommor med öppet eller nästan öppet liggande honung.
Lefitadssätt: Bien förete synnerligt intressanta lefnadsvanor, och det är
ej en.samt det vanliga honungsbiet, som i det fallet förtjänar att noggrannt
studeras. Vi kunna här emfast lämna en helt kort öfversikt öfver, hvad som
hittills är kändt om våra bins, le;fnadssatt. Mycket !lrerst!lr härvidlag ännu
att göra för hvar och en, som har tid och lust för biologiska studier i naturen_. ..Yi~ betrakta~det af biens lefnadsvanor kan man urskilja tv!t hufvudsido~ af .~eras __ verks~'.nhet: bo byggnaden _oc~ prnvianteringen.
1.

I.

Öfversikt af bobyggnaden.

lloen eller-. larvkamrarne byggas sli, att de endast urh3.lkas i det omgifv.a!l4e _ämnet uta,n _användn.ing af något särskild; för ändaip5let ir;isamladt
. ~.
..
- .
materiål.
· A.

Kamrllrne uthlilkas I marken (i sand, jord, grus eller i lerväggiu) :
· Podaliritu; Euctrn;• Dasypoda, Pai,r~rg-us, Melitta, . Andrena, Halict;u
!Cl
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· Rhophites och Macropis. Alla dessa kunna kallas g,·äfvarebin och
bin.da jordpartiklarne i kamrarnes väggar med en klibbig afsöndring.
B . . Kamrarne -urh1llkas i · murken eller lös ved eller i bark: Podalirius
fit1·catus.
·c. Kamrarne byggas -i torra björnbärsstjälkar: Ceratina.
II. Larvkamrarne förfärdigas helt och hllllet eller delvis af material, som insamlas och forslas till platsen från annat h/Hl.
A. Endast locken till larvkamrarne eller skiljc:väggarne dem emellan förfärdigade af_insamlad! material,
a. Larvkamrarne utgräfda i trä med mellanväggar af lera. Heriades
och några Osmia-arter.
fJ. Larvkamrarne i bark eller trä med m_e llanväggarne delvis_ af söndertuggade, gröna växtdelar: Osmia nigrivmtris.
B. Larvk.amrarne ~elt och hllllet förfärdigade af insamlad! material.
<1. Larvkamrarne byggas af j<,>rd eller lera i re_
d an färdiga h1lligheter
såsom under stenar, i snäckskal, i sprickor i murar och i trä;
flere Osmia-arter.
fJ. Larvkamrarne byggas af bladstycken eller barkhinnor, som med
mandihlerna utskäras;
*. Bladstyckena förenas ej med hvarandra genom nl\got binde. medel: Megac/,ile.
••. Bladstyckena hopkittas med kåda: Traclmsa.
y . Larvkamrarne bygg_as af hopfiltade hår, som med käkarne afskafvas från vissa växter: Anthidium,
UI. Larvkamrarne förfärdigas helt och hållet af ett ämne, som afsöndras frlln
djurets kropp:
A. Larvkamrarne bildade af en glasklar hinna, som uppkommer af en
från dju,ret afsöndrad ~ätska : Col(etes och Prosopis,
B. Larvkamrarne byggda af vax: Bom bus, Api_s.

2.

l.

JI.

Öfversikt af provianteringen.

Endast honung insamlas. Honungen hemföres i kräfvan: P,·osopis och ?
Ce,·atina.
Både honung och frömjöl insamlas. Honungen hemföres i kräfvan. För
frömjölets · insamling och hemforsling äro honorna försedda med särskilda
verktyg.
A. Frömjölet hemföres fästadt mellan håren i särskilda tofsar eller b!l.rknippen, s. k. frömjölskvastar eller samlingshllr.
<1. Samlingshåren finnas endast pli bakkroppe~s undre sida: Buksamlare; hit höra Megacl,ile, 1'1·ac/msa, Osmia, Hen'ades och
Anthidium. ·
Bakkroppens buksida utan samlingshår, men bakbenens skenben
i stället med rik behllring för uppsamling ·af frömjöl.

f-
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*

B.

Bakbenens lårring uta n S!lm!ingshår: Pvdali,·ius, Euce,·a, Da·
sypoda, Pam,rgus, Rhopkites, Macropis, llfelitta, Halictus och
Colletes.
** Bakvingarnes lårring med långa samlingsh!l.r: Andrena.
Frömjölet hemföres i små bollar, fästade i en naken, men af styfva.
hår omgifven, skålformig fördjupning på utsidan af bakbenens sken•
ben: Bombzts, Apis-.

Följande släkten äro snyltgäster hos andra bin och bygga således inga
larv kammare; deras honor sakna verktyg för insamling af frömjöl: Psit,¼yrus,
llfdecta, Coelioxys, Dio:cys, Biastes, Stelis, Epeolus, Nomada och troligen äfven
Sphecodes.
Fiender: Bien hafva många fiender, som pli olika sätt göra dem förfllng,
De kunna indelas i fyra hufvudgrupper:
A. Fiender, · som förtära vaxet i larvkamrarnes väggar: vaxmotten, a1
hvilka ett, Aphomia sociel/a L., lefver hos humlor och ett, Ga/len·a
111ellonel!a L. hos honungsbiet.
B. Fiender, som förtära det förråd af föda, som biet insamlat för sin
egen afkomma:
I. Snyltbi n, tillhörande här ofvan uppräknade släkten. De intränga
vanligen i larvkammaren, då egarinnan är borta, samt lägga där
ett ägg, ur hvilket snart kommer en larv, som utvecklar sig ha•
stigare än biets egen, förtär dess föda och dödar sin svagare
medcäflare.
Majbaggen, hvars lilla nykläckta larv kryper upp i blommor,
fäster sig på bin (isynnerbet af släktet Podali1·ius), d!\ de suga
honung, samt passar på och lämnar bihonans kropp i det ögonblick, då ägget lägges, hvarefter majbaggens larv först förtär biets
ägg och sedan det i en eller flere närbelägna kammare insamlade förrådet. Ett liknande lefnadssätt föra sannolikt Hapalus
bimacufatus (hos Colletes cunicularia) och Lytta vesicato1"ia.
Fiender, som angripa och förtära biens larver:
I. Flere parasitsteklar, isynnerhet små arter af Pteromalidernas familj.
2. Parasitiska flugor: Volucella hos humlor; Miltogramma hos Colletu m. fl.
Fiender, som angripa bien själfva:
I. Arter af vridvingarnes (Strepsiplera's) högst egendomliga grupp,
Honan til 1 dessa märkvärdiga insekter är säck lik, saknar lemmar
och anträffas instucken mellan bakkroppsleclerna af vissa bin,
isynnerhet arter af släktena Andrena och Halicttts. De så angripna bien sägas vara stylopiserade (efter Sty!ops; det vanligaste
släktet bland vridvingarne) och äro ofta ej fullt normalt utvecklade med afseende pB. färg och beh!\ring.
S!lsom
2. Rofsteklar, som ine3.nga bin till föda för sina larver.
exempel kunna anföras bi vargen ( Philanthus tria11gulum), som in2.

C.

D,
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fångar honungsbiet samt Cerceris rybiensis, som insamlar Haliclusoch Andrena-arter.
3. Bilusen (Braula coeca) en liten vi nglös egendomligt byggd fluga,
som förekommer som parasit utanpå honungsbiets kropp, samt
flere arter k va Ister cl j ur, som finnas på humlor och andra bin.

i.
i.

uk

1

LP

t

t
1Fig. 5. Sugapparat sedd fr ån fram sidan hos 1. Megachile ; 2. Podalirius.
--;-ku;de.rk.äkens rotdel; uk' underkäkens spets; kp · käkpalper ; lp läpppalper; t tunga.

Inde.lning: Hufvudsakligen på grund af mundelarnes olika
ibyggnad in-delas bien i ett större antal af underfamiljer. Enär
-det på torra djur ofta är svårt att tydligt se mundelarne samt
ibesvärligt att uppmjuka och preparera dem, lämna vi här nedan
1förutom .en ,öfversikt af underfamiljerna äfven en af denna obe13
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roende öfversikt af slä_k tena,
tecken.

grundad

1903 .

på lätta yttre känne-

Öf~ er s ik t af underfamilj erna.
1.

Tungan med smal enkel spets (fig. 5). - Spetstungade bin.
A. Läpp-palpernas två första leder mycket långa, plattade,
breda, pä insidan rännform iga, omfattande tungans
bas, nästan orörligt förenade med hvarandra ; deras
återstående leder (eller led) mycket små och korta
(fig. 5 lp).
a . Läpp-palpernas andra led ej eller knappt så lång
som halfvl!, första leden (fig. 5; 2 lp).
* Käkpalperna förkrympta, två-ledade . Framvingarnes andra kubitalfält baktill mycket bredare än
1. Apinre.
det första (fig. 8).
** Käkpalperna 4-6-ledade (fig. 5: 2 kp). Framvingarnes andra kubitalfålt baktill ej bredare än
det första (fig. 6: a).
1 . Honan med samlingshår å bakbenen.
2. Podalzriinre,
Snyltgäster.
2 . Honan utan samlingsapparat.
3. Melectinre .
fl Läpp-palpernas andra led mycket längre än hälften
af den första, ofta lika lång som denna (fig. 5: 1 lp).
Knäskål saknas.
'' Framvingarne endast med två kubitalfält .
r. Honan å bakkroppens buksida med en sam]ingsapparat af styfva bakåtriktade hår.
4. Megacltilinre.
Snyltgäster.
2 .. Hqnan utan samlingsapparat.
a. Framvingarnes andra tillbakagående ribba
mynnar i andra kubitalfältet.
5. Coelioxyinre.
b. Framvingarnes andra tillbakagående ribba
mynnar utanför andra kubitalfåltet.
6. Stelz'dinre"
14
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· B.

Framvingarne -med tre kubitalfält.
1. Käkpalper 6-ledade. Mandibler med tretandad
7. Xylocopinm .
spets.
Mandibler
2. Käkpalper förkrympta, enledade.
med enkel spets. Snyltgäster.
8. Epeolinm .
J.,äpp-palpernas alla leder cylindriska och af vanlig byggnad (tig. 4 lp).
a, : Läpp-palperna~ första led många gånger längre im
den sista. Tunga vanligen lång och cylindrisk.

b

c ~
Fig. 6.

Fig. 7. F:ramvinge af~
a. Haliclus.
b. Sphecodts.
c. Prosopis.

Fram vinge af:

a. P odalirius.
b. E ucera.
c. Andnnn.

* Framvin~arne med tre kubitalfält. Baktibier utan
knäskål. Kroppen nästan naken med gula eller
röda teckningar. Hona utan saml ingsappara.t.
9. Nomadz"1zm.
Snyltgäster.
** Frarnvingarne med två kubitalfält. Baktibier
med knäskål. Kroppen håri g. Hona med sam 1 o. Panurginm.
lingshår å bakbenen .
(3. Läpp-palpernas fö rsta led ej eller föga · längre än de
öfriga.
15
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Tungan vid basen bred, därpå tvärt afsmalnande
till en smal och ganska lå ng, borsthårig spets.
Honans bakben endast på skenbenens och första
fotledens utsida med samlingshår.
11. Melz'ttince.
** Tungan kort, lansettlik eller elliptisk (fig. 4: 2, t).
1 2. Andremnce.
Tun gan kort med bred, tvärhuggen eller djupt klufven spets
r 3. Colletz'11ce .
(fig. 4: r, t). - Trubbtungade bin.
Släktöfversikt.

Framvingarne med 3 kubitalfalt.
1. Apis.
A. Ögon långhåriga. Baktibier utan sporrar.
B. Ögon nakna. Baktibier med sporrar.
a. Andra kubitalfältet inåt utdraget i en lång spets (fig. 8).
Första kubitalfaltet deladt genom en ljus tvärribba
( fig. 8).
,;,. ~ Baktibierna på utsidan med en glatt, plan eller
något urhålkad, i kanten af långo. hår
begränsad yta för uppsamling af frömjöl
{frömjölskorg). Bakfötternas första led vid
basen med vaxhake . - c/". Baktibierna
på utsidan svagt kullriga och med myc.Fig. 8 . Fram - och bakvin ge ket längre hår i kanten än på utsidan.
a f B ombu s distinguendus.
2 . Bombus.
** Baktibierna på utsidan kullrika och likformigt korthåriga. Honan utan vaxhake å bakbenens första
3. Psithyrus.
fotled.
/J. Andra kubitalfältet aldrig af den form, som fig. 8 utvisar. Första kubitalfältet odeladt.
* Framvin games kubitalfält nästan lika stora; det
tredje framtill lika bredt som eller bredare än baktill (fig. 6: a) . Vingmärke saknas. Baktibier hos
honan alltid med stor knäskål * (fig. 9).
4. Podalirz·u s.

1.

* H ärmeå beteck nas ett a f en upphöjd kant skarpt begrä nsadt nak et,
s va rt fält vid skenb enens b as på utsidan (,e Jig. 9 o ch 12).
16
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Framvingarnes kubitalfält olika stora; vingmärke
väl utbildadt (utom hos Melecta).
0
Baktibierna med tydlig knäskål.
Framvingarnes tredje kubitalfält
vanligen större än det andra, men
mindre än det första; framtill smalare än baktill. Radialfältet afsmalFig. 9.
nande mot spetsen. - Honorna
Baktibier
med starkt håriga bakben.
med knäskål hos
I. Bakvingarnes rotflik är kort och
P odalirius.
når ej till tvärribban (fig. 10).
O'· Antenner knöliga; ~- Bakbenens lår2 3. Melitta.
ring utan hårtofs.
2. Bakvingarnes rotflik är lång och når
till eller bortom
tvärribban (fig. 11 ).
Fig. 10. Bakvinge åf
a. Framvingarnes
Mtlitta. rfl. rotflik.
disktvärribba
(mellan främre rotfältet och diskfältet)
rak eller blott svagt böjd (fig. 6: c). ~- Bakbenens
lårring med en
tofs af långa,
böjda hår.
Fig. 11 . Bakvinge af
Bakkroppens
Andremr.
femte ryggled
utan långsfåra.
24. Andrena.
b. Framvingarnes di.sktvärribba starkt
böjd (tig. 7: a). - ~- Bakkroppens femte led ofvan
med en naken långsfåra.

25. Halictus.
00

Baktibicrna utan knäskål.
I. Framvingarnes tredje kubitalfält F ig. 12.
Knäsk8.l
hos
nästan lika stort som det första
och betydligt större än det an- Andrma.
dra (tig. 16). Deras radialfält elliptiskt

E,itomol. Titlskr-. Årg. 24. H . 3 (1903).
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med afrundad, från framkanten skild spets .•
Bakkroppen aldrig röd.
a. Bakkroppen bakåt bredare med bredt
afrundad trubbig spets. Tredje kubitalfältet framtill smalare än baktill.
Kroppen metallisk, grönaktig, nästan
naken.
16. Ceratina.
b. Bakkroppen i spetsen kägelformigt
ti ll spetsad, svart med hvita hårfläckar.
Tredje kubitalfältet ej smalare framtill (fig. 16).
6. M electa.
Framvi ngarnes tredje kubitalfält betydli gt
mindre än det första (fi g. 7: a).
a. Andra kubitalfältet bredt, ej eller föga
mindre än det tredje (fig. 20).
a'. Framvingarnes radialfält långt,
starkt afsmalnande mot den skarpa
spetsen.
a" . Bakkropp och ben håriga,
srnrta. Tungan i spetsen
bred och tvåfliki g (fig. 4: 1 ).
27. Colletes.
b". Bakkropp och ben nästan
nakna, gula-röda eller med
teckningar af denna färg.
Tungan spetsig. 18. Nomada.
b' . Framvin games radialfält kort,
elliptisk , knappt afsmalnande mot
de n afrundade spetsen.
1 7. Epeolus.
b. Andra kubitalfältet smalt, rektangulärt, mycket mindre än det tredje
(fig. 7: a, b ). Kropp näs tan naken,
g roft punkterad ; bakkroppen ofta mer
eller mindre röd.
26. Splucodes.
2

s. Halictus cf'cf'.
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II. F ramvingar endast med två kubitalfält (fig. 6: b, 7: c) .
A. Framvingarnes radialfält är utåt afsmalnande och har sm
spets i själfva_- framkanten. Kubitalfälten nästan lika stora.
Vingmärke och knäskål väl utbildade. Honans bakben
starkt håriga.
22. Macropis.
a. Bakkroppen kort och bred.
2 1 . Rhopltites.
/J. Bakkroppen långsträckt.
B. Framvingarnes radialfält i spetsen snedt afskuret eller afrundadt och med spetsen tydligt belägen innanför framkanten.

a. Framringarnas första kubitalfält märkbart kortare än
det andra (fig. 6: b). Vingmärke saknas. Knäskål
tydlig. - Hanens antenner nästan af kroppens längd.
5. Eucera.
Honans bakben starkt håriga.

/J. Framvingarnes första kubitalfält lika stort som eller
större än det andra.

*

Framvingarnes kubitalfält ungefär lika stora.
Framvingarnes radialfält i spetsen snedt afskuret. Knäskål och vingmärke tydliga. - Honans
20. Panurgus.
bakben lång_h åriga.

t-

tt-

Framvingarnes radialfält i spetsen mer eller
mindre afrundadt. Knäskål saknas. - Honans
bakben utan insamlingshår.
§. Framvingarnes andra tillbakagående ribba
(= den ribba som på yttre sidan begränsar
det yttre diskfältet) mynnar i andra kubitalfältet eller sällan i dess bakhörn ( Tra-

clzusa).
0

Skutellen oväpnad eller endast på hvardera sidan med en liten tand.
1. Kroppen mer eller mindre långhårig.
-- Honan på bakkroppens buksida
tätt hårig för uppsamling af frömjöl.
a. Fötterna utan häftflik mellan klorna.
7. Megacltile.
b, Fötterna med häftflik mellan klorna.
a'. Klorna hos ~ med en tand
19
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före spetsen. Hanens ansikte
8. Trachusa.
nedtill gult.
b'. Klorna hos ~ utan tand. Hanens ansikte helt och hållet svart.
a". Antennernas andra led kortare än den tredje. Bak kroppen vanligen kort och
bred, rundad. 9 . Osmia.
b". Antennernas andra led lika
lång som eller längre än den
tredje . Bakkroppen lång och
smal, nästan cylindrisk. Små
svarta a rter. 1 o. Heriades.
2. Kroppen föga hårig eller endast med
fläckar af tilltryckta korta hår. - Honan utan samlingsapparat. 1 4. Biastes.
00
Skutellen på hvardera sidan med en grof
tagg. Fötterna utan häftflik mellan klorna.
- Honorna utan samlingsverktyg.
1. Ögon håriga. Bakryggen utan tagg. Bakkroppens spets hos hanen med flere
taggar, hos honan utdraget kägelformig,
1 2. Coelioxys.
spetsig (fig. 18, 19).
2. Ögon nakna. Bakryggen i midten med
en tagg. Bakkroppens spets hos hanen
oväpnad, hos honan afrundad.
13 . Dioxys.
§§. Bakvingarnes andra tillbakagående ribba
mynnar straxt utanför andra kubitalfältet.
1. Kroppen svart med gula teckningar. Bakkroppen hos hanen med taggar mot
spetsen, hos honan med tät samlingsapparat på buksidan. 11. Anthi'dium.
Kroppen vanligen enfärgad svart, sällan
2.
med 2 rader rundade gula fläckar å bak':
kroppen. - Bakkroppen hos hanen oväpnad, hos honan utan samlingsapparat.

15. Stelis.
20
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Framvingarnes första kubitalfält betydligt längre
än det andra (fig. 7: c). Knäskål saknas.
Tungan
I. Kroppen och bakbenen långhåriga.
19. Dasypoda.
spetsig.
Kroppen och bakbenen nästan nakna. Tungan
2.
bred, i spetsen urringad. Små svarta bin med
gula teckningar i ansiktet och å benen.
28.

Prosopis.

Litteratur.
F RIESE, H. , Die Bienen Europas. T hei l 1-6. 1895-1901. 8:o. - Ännu ej
afslutadt,
SCHMIEDEKNECI·IT, I-1. L. 0., Apidre Europrere. B. 1, 2 . 1882-1886. 8:o.
- Omfattar släktena Bombus, Psithyrus, ,Vomada, Andrena och Osmia.
TH0MS0N, C. G., Hymenoptera Scandinavire. Tom. II. Apis L . Lundre.
1872 . 8:o.
1.

Underfam. Apinre.

Sociala Bin.

Framvingarnes andra kubitalfält baktill mycket bredare än
det första (fig. 8).
Lefva i samhällen, som bestå af en h ona samt talrika arbetare och hanar,
eller äro snyltgäster hos dylika bi n och sak na då arbetare. Frömjölet insamlas i en särskild, af långa styfva h1\r omgifven fördjupn ing på utsidan af
(honornas och) arbetarnes baktibie r. Bakkroppen afsöndrar vax, hvaraf cellerna
byggas.

1. Sikt. Apis L. Honungsbin.
Punktögonen stå i en trekant. Öfverläppen ligger fri och
är ej inböjd under mandiblerna.
Samhällen fleråriga.
Brunsvart med
1. A. me!lifera L. Europeiska honungsbiet.
hopstötande å
bredt
stora,
mycket
Ögon
grågul behåring. - cf'.
hjässan. Antennerna göra undantag från reglen och äro endast
12-ledade. Bakkroppens leder 2-- 5 med gul bakkant. - ~- Ögon
bredt åtskilda. Bakkroppen är långsträckt och når långt bakom
de hoplagda vingarne . Bakbenen utan frömjölskorg och vaxhake.
- Arbetarne: Ögon bredt åtskilda. Bakkroppen föga längre än
de hoplagda vingarne. Bakbenen med korg och vaxhake.
Skåne-Helsingland (såsom »husdjur »).
21
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Sikt. Bombus

FABR.

I

903~

Humlor.

Punktögonen stå nästan i rät linie. Öfverläppen inböjd, men
ej täckt af mandiblerna.
Samhällen ettåriga. Endast honorna öfvervintra och grunda nästa vår
nya samhällen. Stora, klumpiga bin med svart hud, men tät, ofta brokigt
färgad beh!l.ring. Bftde honor och arbetare med korg och vaxhake 8. bakbenen. P il. grund af könens olikhet samt färgernas föränderlighet äro v!ira
arter stundom rätt sv!ira att säkert ski lja k

A rtöfversikt.

I. Hela mellankroppen ofvan med rödgul beh!ring.
A. Kinderna mycket Unga, ej kortare än halfva ögat. Bakkroppen vid
I. B. c,msob,·inm.
roten rödgul, i spetsen hvitaktig.
B. Kinderna kortare än ögats h alfva längd ,
a. men tydligt längre än ögats bredd.
* Bakkroppen helt och hållet beklädd med ljusa, dock ej lilligt
orangegula, blir. - Hanens antennleder på undre sidan knappt
5. B. 11111scor11111.
uppsvällda.
** Bakkroppen &tminstone i midten, ofta äfven vid roten, sva rth&rig, stundom helt och h!Hlet orangegul. - Hanen s yttre antenn6. B . ogrorum.
leder p!l undre sidan tydligt utsvällda.
f:J. och äfren kortare än ögats bredd. Bakkroppen vanligen i spetse n hvithllrig, i midten svart• och vid basen rödgult h?trig. 18. B. hyp,,onm,.
Il. Mellankroppen ofvan svarth:'trig eller åtm instone med ett svart tvärband
mellan vingarne.
A. Bakkroppens tredje-sjätte leder svarth ?triga, första och a ndra gulhåriga.
Mellankroppen ofvan gulhårig med ett svart tvärband mella n ,·ingarne.
I I. B. l,;,perboreus.
I. Den gula behåringen lilligt rödgul.
12. B. kirbyel/us.
2 . Den gula behåringen ej röd aktig.
B. Bakkroppen i spetsen ljushårig eller helt och hållet svart.
Bakkroppen
tt . Kinderna mycket långa, längre än halfva ögonen.
spetsen hvitbS.rig, dess första led jämte mellankroppen s framkant
och bakkant med citrongul behåring. Stundom äro de g ula hå ren
2. B. horlonm,.
delvis eller nästan alla svarta (v. nigricam).
f:J. Kinderna kortare än ögonens halfva längd.
* Bakkroppen i spetsen med hvita eller hvitaktiga h!lr, sällan
svårth3.rig med inblandade ljusa h år.
t• Kinderna längre än ögats bredd. - (J'. Bakfötternas första
led i kanten med helt korta styfva hår, som äro kortare än
ledens halfva bredd. 9, Mellanbenens första fotled i yttre
nedre hörnet med en tagg.*
* Denna tagg är på grund af behåringen ofta sv!tr att se och filr ej
förblandas med de borst, som sitta i ledens kant.
22
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Bakkroppen, !hminstone i midten, oftast helt och hlH!et
vartb3.rig. Mellankroppen enfärgad svart eller framtill
och baktill gulb1\rig (v. latnilldlus). 4 . B. subterranctts.
Hela kroppen med hvitgr3. h3.rbeklädnad , endast mellankroppen i midten och bakkroppen här och där med
8. B. a1·enicola.
svarta h?u-.

!;?. Mellanbenens
Kinderna ej längre än ögats bredd.
första fotled i yttre, nedre hörnet utan tagg.
I. Skutellen gulh3.rig.
a. Bakkroppens andra och tredje led svarth3.riga. Mellankroppen ofvan gulh3.rig med ett svart tvärband mellan
vingarne.
a' . Mellankroppens gula beh!lring rödgul.
18. B . hypno1·um v. cingttlaltts.
b'. Mellan kroppens gula behllring svafvelgul eller
20. B. jonellus.
smutsgul.
b. Bakkroppens andra och tredje led med lifligt rödgul
19. B . lapponicw.
beh3.rina,
c. Bakkroppens första och andra led gulh!higa, elen tredje
och fjärde svarth!'triga. 10. B. te1nstris v. sporndicus.
S\'arthårig. Mellankroppen vanlig~n framtill
2. Skutellen
gulh?trig, stundom dock helt och h8.llet svarth1\rig.
a. Öfverläppen med 3 stora fördjupningar, en i midten
och en p3. hvardera sidan. Ansiktet mellan ögonen
bredare än 13.ngt. Bakkroppens (första och) andra
ryggled vanligen gulh!lrig, den (första), tredje och
fjärde svarth3.riga, stundom alla fyra svarth!lriga; den
fjärde dock alltid baktill hvith3.rig. - r:J". Bakfötternas första led i kanten med korta, styfva hllr, som
ej äro längre än leden s halfva bredd.
10. B. te,ns/,-is.
b. Öfverläppen endast i midten med grop. Ansiktet mellan ögonen ej bredare än 13.ngt. Bakkroppen beh3.ring växl ande s3.som hos te1-nsl1'is. - r:J". Bakfötternas första led i kanten med mjuka h3.r, som äro
14. B. so1·a•ensis.
längre än leden s bredd.

Bakkroppen i spetsen gul- eller rödh !l.rig.
r:J". Bakfötternas första led i kanten med helt korta, styfva
h r, som äro kortare än ledens halfva bredd. - !;?. Mellanben ens första fotled i yttre nedre hörnet med en tagg.
Kinderna m~nst sil !!Inga som ögats bredd.
1. Skutellen och bakkroppens bas ljush3.riga. Mellankroppen
med ett svart tvärband mellan vingarne.
a. Hela bakkroppen med gröngt1l eller olivfärgad be3. B. dislinguwdtts,
h!hing.

t-
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b. Bakkroppens tredje ryggled till största delen svarth!lrig.
Mellankroppens ljusa hll.r hvitgula.
7, B. sylvarum .
Skutellen och bakkroppens rot svart- eller brunh ll.riga.
Mellankroppen äfven för öfrigt svarthll.rig, eller brunhll.rig
med ett svart tvärband mellan vingarne. 9. B. derh.nme//us.

o', Bakfötternas första led i kanten med mjuka h&r, so~ äro
längre än ledens bredd. - <:j?. Mellan benens första fotled i
yttre, nedre hörnet utan tagg.
§. Skutellen och bakkroppens första ryggled B.tminstone på
hvardera sidan gulhiriga.
I . Bakkroppens tredje led svarth!lrig.
a. Kinderna så H\nga som ögats bredd.
12.

B. kirbydlus.

b. Kinderna kortare än ögats bredd.
2.

Bakkroppens tredje led rödh:lrig.

16. B. cu//umam,s.
19. B. lapponicus.

§§. Skutellen och bakkroppens första led svarth!lriga.
0

00

Endast bakkroppens första led eller p!l sin höjd tilllika äfven främre delen af den andra svarthiriga.
Hufvud och mellankropp vanligen enfärgade, svarth!lriga.
I. Kinderna ej kortare än ögats bredd. Bakkroppen
mera långsträckt, dess leder 2-5 ofvan likformigt
blekgult-ockragult h!lriga.
13. B. nlpinus.
2. Kinderna kortare än ögats bredd.
Bakkroppen
kort och rundad, dess andra och tredje led lifligt
rödMriga, de följande oftare med ljusare rödgul
eller blekgul behll.ring, men stundom lika lifligt
rödhhiga, som andra och tredje.
19. B. lnpponicus.
Bakkroppens första till och med tredje led eller itminstone den första och tredje svarth!lriga.
I . Mellankroppen framtill med ett bredt gult tvärband, som når fullständigt upp till vingarne. Bakkroppen i spetsen rödgul.
17. B. prntornm.
2. Mellankroppen enfärgad, svart- eller brunhlrig,
hos o'o' ofta med ett smalt gult tvärband framtill.
a. Kinderna lll.nga, ej kortare än ögats bredd.
Bakkroppen i spetsen gulhårig.
I 2 . B. kit·byellus.
b. Kinderna kortare än ögats bredd. Bakkroppen
i petsen med lifligt röd beMhing.
a'. Kinderna föga kortare än ögats bredd.
Öfverläppens midtgrop hos honan med en
brun h!lrtofs.
15 . B . lopida1·ius.
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b'. Kinderna mycket kortare än ögats bredd. '
Öfverläppens midtgrop hos honan naken .
21. B . mnslntcalus.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B . consobrz'nus DAHL B. Gulhårig; hufvudet, undre sidan och
bakkroppens 3 :e led svarthåriga; de följande bakkroppslederna mer eller mindre hvit- eller ljushåriga. - d"- 18'11- 20"'; ~ - 20'"-22'"; a. 12"'- 18'". Fjälltr.; Härj.-Lapl.
B. hortorum L. Svarthårig; hjässans bakkant, mellankroppens främre del, skutellen, bakkroppens första ryggled (och
framkånten af andra leden) med citrongul behåring; bakkroppslederna 4, 5 (och 6) hvithåriga. - cl'- 15'"-19'";.
~- 19"'-21"'; a. 13"'-q'". - Skåne-Lapl. De gula håren
blifva stundom alla eller . de flesta svartaktiga.
B. dz'stz'nguendus MOR. Ofvan med gröngul {olivfärgad) eller
blekgul behåring; hufvudet (delvis), ett tvärband mellan vingarne, benen (och undre sidan) svart- eller mörkhåriga. cl'- 16'"-17'"; ~- 19"'-21"'; a. 14'"-17'". - Skåne-Lapl.; s.
B. subterraneus L . Enfärgad svarthårig; bakkroppen i spetsen brunhårig: cl' mellankroppens framkant och skutellen
gulhåriga eller också äfven bakkroppslederna 1, 4--6 ofvan
gulhåriga (var. latrezllellus). - cl'- 16"'-17"'; ~- 19"'-23"';.
a. 14'"-19"'. - Smål.-Upl. Got!.; ej a .
B. muscormn L. Ofvan gulhårig, mellankroppen ofvan orangegul; bakkroppens andra rygg led vanligen i midten brunhårig·
baktibier i kanten ljushåriga. - cl'- 13"'-15"'; ~ - 18'"-20"';
a. 11 "'-15'". - Skåne-Norrb.
B. ag ronem F ABR. Mellankroppen ofvan enfärgad orangegul·
baktibierna i kanten svarthåriga; bakkroppen hos hufvudformen med andra ledens bakkant och tredje ledens främredel svarthåriga, hos var. arctz'cus D AHLB. med första, andra
och större delen af tredje leden svarthåriga, hos var. franczllonellus helt och hållet med orangegul behåring; dess
leder 4 och 5 alltid med orangegul behåring. - cl', 13'"15 '"; ~- 17"'-19"'; a. 10"'-14'''. Skåne-Upl.; a.; v.
arctz'cus endast funnen i N orrl. och Lapl.
B . sylvarum L. Med grå eller blekgul behåring; hjässan~
ett bredt, men otydligt begränsadt tvärband mellan vingarne
samt bakkroppens tredje ryggled svarthåriga ; bakkroppens
25
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111
1
gulhåriga. - cJ'. 13" - 1 6 ' "; ~- 17 -19"': a .
Skåne-Upl.
10 - 1 2 . 8. B . arcnz'cola THOMS . Hela kroppen med gråhvit eller svagt
gulaktig behåring; hjessan , mellankroppen mellan vingarne
samt bakkroppslederna 3 - 5 vid roten svarthåriga. - cJ'.
1
1
111
111
11
1
Skåne; Ög.
13" - 1 6 ; ~- 17 '-19" ; a. 10 - 1 2 " .
På sandfält; s.
9. B. der!tamellus KIRB . Svarthårig; bakkroppens leder 4 - 6
med rödgul behåring ; hos cl' hafva mellankroppen ofvan
samt bakkroppens första och andra led ofta gulbrun behåring; bakkroppens tredje led dock alltid svarthårig. cJ'. 12 111 - 1 4 111 ; ~- 15 111- 1 7 1" ; a. 11 111 - 1 4 111 . - Skåne, Upl.
S 0.
B. tcrrestris L. Svarthårig; mellankroppens framkant och
bakkroppens andra led gulhåriga; bakkanten af fj ärde samt
femte leden hvithåriga ; stundom (var. sporadz"rus) äro äfven
skutellen och bakkroppens första ryggled gulhåriga, eller
också saknas nästan alla gula hår (var. cryptarum). - r:f'.
111
1
111
111
1
Skåne-Lapl.; a .
16 " - 1 8 ; ~ - 16 - 2 2 "; a. ro'"-16 . bakkant, melhjessans
;
Svarthårig
ScHÖNH.
B. ltyperboreus
I I.
och andra
första
lankroppens framkant samt bakkroppens
111
cJ'. 18 - 2 1 "'; ~ryggled med lifligt gulröd behåring. På fjällen i Jämtland24111-26111; a. ej funna i Sverige. -

leder

4

och

111

5

111

Lapl.; s.
<l 2.

I

B. kirbyellus

14.

I

Ofvan gulhårig; hufvudet (till största

delen), ett bredt tvärband mellan vingarne samt tredje bakkroppsleden och roten af den fjärde svarth åriga; under svarthåri g; stundom är mellankroppens gula behåring fördunklad
eller otydlig, och någon gång är bakkroppens spets svarthåri g, i hvilket fall den mycket liknar föregående art. I fjälltr.
cJ'. 17 1111-19"'; ~ - 21 111- 2 3 111 ; a. 14"'- 1 7"'. Jämtl.-Lapl.; ej s.
[ 3. B. alpinus L. Svarthårig ; bakkroppens leder 2-6 - 7 gulhåriga. -

,

CURT.

cf'. 17'"-19"'; ~- 23'"-24"'; a. 11'"-17'". -

På fjällen; Jämtl. - Lapl.
B. soroeensz·s FABR. Svarthårig; bakkroppens leder 4 - 6
hvithåriga, hos cl' stundom med inblandade rödgula hår;
mellankroppens framkant och bakkroppens andra ryggled åtminstone på sidorna vanligen (isynnerhet hos cl') gulhåriga.
26
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I.

1
1
111
17 -20'"; a . 10" -16" •

-

Södra

Sveri ge; s.
, 5 . B. lapz'darz'us L. Svarthårig; bakkroppens leder 4-6•7 rödhåriga; mellankropp en bos d" vanligen framtill gulhåri g. 1
111
111
11
1
111
Skåneej". 14 -16 " ; ~- 20' -21 ; a. 10 -1 5" • Hels.; a.
16. B. cullumanus KIRB . »Blekt gtJ lhårig; ett tvärband mellan
vingarne samt bakkroppens tredje ryggled svarthåriga; bakkroppens spets med rödgul behåring.» - Skåne. s.
17. B. pratormn L . Svarthlirig; ett b redt tvärband vid mellankroppens framkant samt ofta iifven bakkroppens andra led
framtill gulhåriga; bakkroppsled erna 4-6-7 med orangegul
111
1
111
1
ej". 12 "-13'"; ~- 15"'-17 ; a. 11 "-14 •
behåring. Skåne-Lapl .
18. B. ltyjmormn L. Hjässans bakkant, hela mellankropp en
ofva.n samt bakkroppens första och andra ryggled med
orangegul (eller gulaktig) behåring ; hos v. cz'ngulatus ett
svart tvii.rband mellan vingarne; bakkroppens (fö rsta, andra) ,
tredje och fjärde led samt hufvudet och undre sidan svarthåriga; bakkroppens 5:e, 6:e och 7:e led hvithåriga ii.fven111
111
som bakk anten af den fj ärde. - ej". 13 -14 ; ~- 16'"11
111
Smål.-Lapl .; ej s.
211": a. 11 -14" • 19. B . lappom'czts FABR. Mellankropp en enfärgad svarthårig,
eller ofvan framtill gulhårig; bakkroppens första led svarthårig eller sällan gulhårig, lederna 2-6-7 alla med li fligt
gulröd behåring eller 4:e-6:e-7:e med mycket ljusare blekgul
11
111
1
111
1
ej". 14'"-16 " ; ~ - 18 -20 " ; a. 12 -- 14 '.
behå ring. -

I fjälltr.; Jämtl.-Lapl .
Svarthårig; mellankropp en framtill, sku tellen samt bakkroppens första ryggled gul- (eller brun-)
håriga; bakkroppens leder 4-6 (~) eller 5-7 (d") hvithåriga.
11 1
- d"- 13 111 -14'"; ~ - 16 11 '-18'"; a. ro"'-12 • - Verml.

I

I

Il

-

20. B. jonellus K1RR.

-Lapl. ; ej s.
21. B. mastrucatus GER ST. Svarthårig; bakkroppens leder 4-6 -7
med rödgul behåring; hos d" är mellankropp en framtill, och
111
rf'. 15
stundom äfven skutellen, prydd med gula hår. 111
- 17'"; ~- 19'"- 21 ; a. 13'"-16"'. - Lapl.: s.
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Snylt-humlor.

Snylthumlorna likna mycket de vanliga humlorna och skilja
sig från dem lättast genom de i öfversikten anförda kännetecknen.
Honorna sakna verktyg för insamling af frömjöl och lägga därföre sina
ägg hos andra humlor. Larverna lefva sllsom snyltgäster af den föda, som
humlorna in samlat för sina larver.

Artöfversikt.
I.

Bakkroppens (4:e), 5:e och 6:e leder (9) eller 4:e-7:e leder (d") rödh 3.riga ;
kroppen i öfrigt svart- eller brunhilrig; vingarne hos 'i? mörkbruna.
I. Ps. ru.pcst,~·s.
II. Någon eller några af bakkroppens bakre leder hvit- eller gulh!lriga.
A. Hanens sjätte och sjunde bakkroppsleder åtminstone i midten svarth!lriga. Hon ans sista bukled på hvardera. sidan med en knöl eller
valk, men utan tagg i spetsen.
a. Bakkroppens 4 ryggled hos båda könen åtminstone på sidorna
hvithllrig. - d", Bakfötternas första led i kanten med hår, som
äro längre än ledens bredd.
* Skutellen gulhllrig. - d"- Sista bukleden i spetsen knölformigt förtjockad. - c;?. Sista ryggleden matt, punkterad.
2. Ps. barbutellus.
**. Skutellen svarthårig eller hos d" delvis och orent gulhårig.
- d". Sista bukleden i spetsen ej förtjockad. - c;?. Sista
ryggleden glänsande, glatt.
3. Ps. vcstalis.
(J. Bakkroppens 4:e och 5:e leder, åtminstone p:l. sidorna gulh!lriga.
- d"- Bakfötternas första led i kanten med styfva h:l.r, som äro
föga längre än ledens halfva bredd.
4. Ps. campestris.
B. Hanens sjätte och sjunde bakkroppsleder ofvan med rödbrun beh:l.ring. H onans sista bukled i spetsen kägelformigt utdragen till en
n:l.got nedböjd, hårig tagg; sidovalkarne mindre utvecklade. - Mellankroppen framtill bredt gulhllrig.
1 . d", Bakkroppens ryggleder 5-7 rödhåriga, 4 ljusare h!lrig. c;?.
Bakkroppens ryggleder 3-5, röd- eller rödgult-hllriga; sista ryggleden glänsande, på sidorna punkterad. Skutellen svarth5.rig.
S· Ps. globosus.
2 . d"- Bakkroppens ryggleder 3-5 alla hvithllriga eller den femte
svarth3.rig. c;?. Bakkroppens tredje ryggled p3. sidorna, den
fjärde helt och h!lllet hvith:l.riga; femte ryggleden svarthhig; den
sista matt och tätt rödhårig. Skutellen svarthllrig.
6. Ps. qttad,·icolor.
3. d". • Bakkroppens ryggleder 3 och 4 med smutsigt svafvelgul beMlring; den femte svar thårig., - c;?. »Bakkroppens fjärde och
femte ryggleder gulh:l.riga; den sista glänsande, naken. Skutellen gulhhig. >
7. P s. lisso111l1't1S.
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Ps. rupestris FABR .

Svarthårig, bakkroppens 5:e och 6:e
(~) eller 4:e-7:e ryggleder rödh åriga; mellankroppen sällan
framtill ljusare hårig; honans vingar svartbruna. - cf'. 1 5'"
-18 1" ; ~ - 20'"- 2 4 11 ' . Skåne-Upl.; snyltar hos B . la-

pidarius.
Ps. barbutellus KIRB.

Svarthårig ; hjässan baktill, mellankroppens framkant, skutellen samt hos hanen äfven bakkroppens första ryggled gulhåriga; fjärde oeh femte rygglederna hos d" fullständigt, hos ~ på sidorna hvithåriga. c('. 16'"-17 111 ; ~- 20'"-21"'. Skåne-Upl.; snyltar hos
B. jonellus och pratorum.
Ps. vestalis FoURCR. Svarthårig ; mellankroppens framkant
bredt gulhårig; hos cf' äro äfven skutellen och bakkroppens
första led mer eller mindre gulhåriga; bakkroppens tredje
ryggled baktill, fjärde helt och hållet, femte blott på sidorna
(~) eller helt och hållet (d") hvithåriga; håren i tredje ledens
bakkant hos honan vanligen tydligt skiftande i gult. - cJ'.
16'"-18'"; ~- 20 11 ' - 2 2 ' " . Smål.-Norrb.; snyltar hos

B. terrestris.
Ps. campestris PANZ.

Svarthårig; hjässan baktill, mellankroppens framkant, skutellen samt bakkroppens 3--5 ryggleder nästan fullständigt (d") eller blott på sidorna (~) gulhåriga; hos d" är äfven första ryggleden mer eller mindre
gulhårig. - d", 15' 11 -17'"; ~ - q'"-19"' . - Skåne-Upl.;
s.; snyltar hos B. agrorum.
Ps. globosus EvERSM. Svarthårig; mellankroppens framkant
bredt gulhårig; bakkroppens ryggleder 3-7 (d") eller 3-5
(~) rödgult håriga. d"- 15" 1-17'"; ~- 18 11 ' -19' 11 • Små!., Västerg., Österg.; s.; snyltar hos B. soroensis.
Ps. quadricolor LEP . Svarthårig; mellankroppens framkant
bredt gulhårig; bakkroppens ryggled 3 delvis, 4 helt och
hållet hvithårig, 5 svarthårig eller hos d" stundom hvithårig;
6 och 7 rödhåriga. - d", ~- 13'''-- 15 11 ' . Skåne-Lapl.;
s.; snyltar hos B. pratorum och jonellus.
Ps. lz'ssonurus THOMS. Svarthårig; hjässan i midten, mella,nkroppens framkant, skutellen 9ch bakkroppens fjärde ryggled med svafvelgul behåring; hos hanen är äfven tredje bakkroppsleden gulhårig, men 6 :e och 7 :e rödhåriga. - Lapl.; s.

I
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2.

Underfam . Podaliriinre.

Öfverläppen stor och fri , ej inslagen under mandiblern a.
Tunga lå ng och smal, jämntj ock (fig . 5: 2). Mandiblerna båg.
böjda, i spetsen tvåtandade . Framvingar utan egentligt ving•
märke (fig. 6: a ; vm). Bakvingarnes rotflik helt kort, ej nående
till tvärribban. Baktibierna hos båda könen eller åtmin stone hos
honan med stor och bred knäskål (tig. 9).
Solitära bin, hvilkas honor samla frömjöl med tillhj älp af den styfva
och täta h årbeklädnad, som de äga ll bakbenens skenben och för ta fotled.
Bygga i hård mark eller i lerväggar, sällan i trä. Larvens föda halflytand e,
bestående af frömjöl och honung.

4.

Sikt. Podalirius

LATR.

Väggbin.

Qfverläp pen med utdragen spets . Punktögonen stå i en
näs tan rätvinklig triangel. Antennernas tredje led lång, nästan
längre än d en första. Klorna hos honan med en tand i midten .
T ätt håriga bin, som likna små humlor, men lätt skiljas frå n
dessa och från alla andra bin genom framvingarnes byggnad
(ti g. 6: a). Hanarne utmärka sig genom att ansiktet nedtill är
mer eller mindre gult. På grund af öfverläppens storlek visar
sig ansiktets nedre del starkt, nästan puckelfo rmigt framskjutande ,
då hufvudet ses från sidan.
A rtöfversik t.
I.

Hane: Mell anfötte rnas fö rsta led utan Hmg svart hårtofs. Baktibierna
utan knäsk I. - H ona: Kroppen mer eller min dre ljushårig, aldrig enfärgadt svarthllrig.
A. Kindern a åtminstone så lå nga som fjärde antennleden. - Hane:
bakfötternas för sta led med en bred tand vid midten af inre ka nten
(fig. 13); bakkroppens sista ryggled kullrig, i spetsen nästan tvär,
H ona svarthårig med bakmed en liten tand å hvard era sidan . I. P. parietim,s.
kroppens leder 2-4 röd- (eller lj us-)hh iga.
B. Kindern a isyn nerhet pli insidan mycket korta, vida kor tare än.fjärde
antennleden . - H ane: bakfötternas första led utan tand i kanten .
"· Bakkroppens leder 2-4-5-6 i bakkanten försedda med en frans af
hvita el ler g ul a h3.r, som skarpt framträd er mot elen för öfr igt
mörka behårin gen. B:\da könen nästan lika och med ofvan gul -
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hårig mellankropp. - Hane: bakkroppens sista ryggled i spetsen.
grundt utskuren, med en tand i hvardera hörn et. Mellan- och
bak l3.r starkt förtjockade. Munskölden upptill med två svarta
fläckar.
2. P. vulpinus.
/J. Bakkroppen utan ljusa tvärband. - H ane: bakkroppens sista
led i spetsen djupt klufven; låren ej förtjockade. Munsköl den
utan svarta fläckar. H ona svarthårig med bakkroppens båda
sista leder och en del af ansiktet r ödhåriga.
3. P . fu 1-catus.
Hane: Mellanfötternas första led med lll.nga sva rta hår i bakre kanten
och deras sista led pli Mda sidor svarth3.rig (fi g. 14 1 15). Baktibierna
med knäsklll. H ona: kroppen uteslutande beklädd med svarta, sotbruna ell er svartgr3. blir.
«. Sporrar lju sa. H a ne: Mellanfötternas leder 2-4 utan 13. nga
hl\r på baksidan (fig. 14). Bakkroppe ns sista ryggled på hvardera sidan nästan skålformigt insänkt, dess upphöjda midtparti
utdraget i en tvärhuggen spets.
4. P. retttsus.
fJ. Sporrar varta. - Han e: Mellanfötternas leder 2-4 pli baksidan
med mycket h nga mörka h &r (fig. 15 ).
5. P . acervomm.

P. parietinus FABR. Hane: svart; munskölden, öfverl äppen och en fl äck på
mandiblerna gulhvita, fötterna gulbruna;
klädd med gråhvi ta, blekgula hår utom
i midten af mellanryggen och på bakkroppslederna 3-7, som äro svarthåriga, å tminstone i midten. Hona: svart
med rödbruna fötter och svart hårbe•
klädnad, endast bakkroppens leder 2-4
ofvan röd ( eller ljus-)håriga. 1 3- 1 5
mm. - Sk.-Sm.
Bygger i lerväggar ofta i stor mängd på samma
ställe.

2.

P. vulpinus Pz. Svart ; fötterna i spetFig. 13. Bakfot af
sen bruna, hufvud, bröst och ben hvit- Podal. parietimu cf'.
håriga. - Hane: ansiktet nedanför antennerna (utom några svarta fläckar), ett streck å an tenn
ska ftet och en fläck å mandiblerna gula. ro-11 mm. Sk.- orra Upl.
Bygger i murbruk å väggar, stenfötter m. m. och besöker gärna blommorna af Anclmsa. o.fjici11alis.

3.

P. furcatus Pz. Svart med rödbruna fötter. - Hane: ansiktet nedanför antennerna samt ett streck å antennskaftets
31
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undre sida gula; kroppens undre sida och benen med hvit~rå behåring, öfre sidan med blekgul eller gulgrå behåring
utom hjässan, mellanryggen mellan vingarne och bakkroppslederna 4-7, som äro svarthåriga. Hona: baktibiern as
borste gulbrun. 10- 1 2 mm . - Sk.-Lapl.
Bygger i trästubbar.
4 .

P. retusus L.

Svart med tarslederna 2 - 5 rödbrun a. Hane: pannans sidohörn, munsköldens nedre del, öfverläppen

Fig. 15. Mellanbenens fot samt
första leden å bakföttern a hos
Podalirius aarvonun L . o'

Fig. 14. Mellanbenens
fot hos P oda/irius
refttstts L. o'

och antennskaftets undre sida gula eller rödgula ; a nsiktet,
hufvudets undre sida och bröstet hvith åriga; hjässan, mellankroppen ofvan , bakbenen samt bakkroppens två första leder
Hona: bakkroppen
gulhåriga, de följande svarthåriga. med svartgrå bebakkanter
ledernas
;
ofvan n ågot plattad
håring; baktibiernas borste g ul. 13-15 mm. - Sk. -Stockholm; s.
Bygger i jorden.

5.

P. acervormn L .

Upptages a f Linne såsom anträffad
Sverige, men ä r sedermera ej återfunnen .
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5: ·Slkl Eucera · ScöP.
Öfverläppen bredare än lång; ansiktet därföre nedtrll föga
framskjutande. Pi.:nktögonen nästan i rät linje. A'n tennemas
tredje led hos d"' flere gånger kortare, hos ~ mycket längre än
den fjärde. Bakkroppen nedtryckt i synnerhet hos honan.
Hanen skiljer sig från alla andra svenska bin genom de
långa antennerna.
Svart, mellankroppen samt bakkrop1. E. longz'cornis L.
pens två första leder ofvan med rödgul hårbeklädnad, hufvud och
ben ljushåriga. Hane: munsköld och öfverläpp blekgula; bakkroppsledema 3-5 ofvan svarthåriga; sista bukleden med en
ränna i midten och en upphöjd, utåt tvåklufven linje på hvardera sidan. Hona: bakkroppens andra o.ch tredje ryggled på
hvardera sidan med en hvit filtfläck, den fjärde med ett hvitt
Sk.-~pl.; bygtvärband, den femte . gulhårig. 14-15 mm.
ger i jorden.

3.

Underfam. Melectinre.

Endast ett släkte, hvars arter lefva såsom snyltgäster hos

Podalirius.
6. Slkt. Melecta

LATR.

Öfverläppen stor, längre än bred; ansiktets nedre del därföre
starkt framskjutande. Punktögonen stå i en starkt trubbvinklig
trekant. Skutellen baktill på hvardera sidan med en tand. Framving:irne utan egentligt vingmärke.
Svart, huf1. M. luctuosa ScoP.
vud- och mellankropp med lång hvitgrå
och svart hårbeklädnad; bakkroppen vid
roten gråhårig, på hvardera sidan med
3(~)-4(d"') stora fyrkantiga fläckar af rent
hvita hår; tredje antennleden föga längre
än den fjärde. 10-13 mm. - Got!.,
Ög.; s.
Snyltar hos Podalirius retustts ochparietinus.
E11tomol. Tidskr ., Årg. 24, H. 3 (1903),
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Fig. 16.

Melecta luctuosa.
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4. Underfam. Megachilinre.
Från alla andra bin skiljas hithörande former därigel1om, att
honorna insamla frömjölet medelst en tät hårbeklädnad på bakkroppens buksida. Öfverläppen är stor, men ligger under hvilan
inslagen under och dold af mandiblerna. Ansiktet nedtill platt,
ej framskjutande. Bakvingarnes rotflik är kort och når ej till
tvärribban. Baktibierna utan knäskål.
7. Sikt. Mega chile

LATR.

Tapetserarebin.

Mandiblerna grofva med 3-4 tänder på insidan. Bakkroppen bred med plattad ryggsida och skarpt intryckta !edgångar;
första ryggleden vid roten tvärt afskuren och i midten bredt
skålformigt urhålkad *; sjätte ryggleden hos cl' starkt inböjd mot
buksidan och försedd med en skarpt utstående, tandad tvärlist,
som skenbart sitter i bakkroppens spets, hos ~ trekantig och
rakt bakåtsträckt. Hanens sjunde ryggled liten, belägen på buksidan och omgifven af den sjätte. Hos d"' finnas endast fyra synliga bukleder. Hufvudet och mellankroppens ryggsida hos alla
arter mer eller mindre gulbrunt håriga, undre sidan ljushårig.
Honorna utskära ur blad eller bark sm!l. rundade eller ovala stycken,
som de sedan utan bindeämne hopfoga till cylindriska celler, i hvilka de inlägga en nästan fast blandning af frömjöl och honung, p!l. hvars yta slutligen
ägget lägges. Cellerna byggas i rör, som anläggas i marken vid eller under
stenar.

Artöfversikt.
r. Hanm.
I. Framfötterna mer eller mindre stark t utvidgade, hvita eller gula, i kanten
l!l.ngh!'triga. Framhöfterna beväpnade med en !fog tagg.
A. Antennernas sista led ej utvidgad. Mandiblerna p!l. insidan tretandade.
Framfötternas bakkant med gula och svar t a hår. Sjätte ryggled em,
tvärlist i midten djupt inskuren och p!l. hvardera sidan med två tänder;
r. M. lagopoda.
den sjunde i spetsen bredt tvärhuggen.
B. Antennernas sista led platta.cl och utvidgad, oftast tydligt bredare än
de föregående. Mandiblerna på insidan 4-tandacle. Framfötternas bakkant endast med ljusa h!l.r. Bakkroppens sjunde rygglecl i midten
spetsigt utdragen.

*

Härigenom blir det möjligt för djuret att böja bakkroppen starkt uppåt.
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a. Mandiblerna i undre kanten starkt trubbvinkligt utvidgade. Framfötterna starkt utvidgade, bredare än skenbenen. Antennernas
sista led plattad och tydligt bredare än de föregllende.
* llakkroppens ryggleder mindre långt håriga, den fjärde i bakkanten med tydlig ljus hårfrans. Sporrar raka.
2. M. willughbiella.
** Bakkroppens ryggleder lllngh!lriga, alla utan lj us hårfrans i
bakkanten. Baktibiernas sporrar böjda.
3. M. nigriventris.
{J. Mandiblerna med nästan rak undre kant. Framfötterna endast
svagt utvidgade, ej bredare än skenbenen. Sporrar raka. Fjärde
och femte rygglederna med ljus hårfrans.
* Antennernas sista led plattad och tydligt bredare än de föregående.
4. 111. cirrnmcincta.
* * Antennernas sista led ej bredare än de föregående.
5. M. ana/is.
II. Framfötterna ej utvidgade, !ttminstone vid roten svarta. Mandiblerna tretandade.
"· Bakkroppens sjätte ryggled ej eller endast glest hvithllrig. Framhöfterna utan tagg.
* Tvärlisten ll bakkroppens sjätte ryggled i midten dj.upt inskuren.
Sjunde ryggleden stor, i spetsen med en trekantig inskärning.
6. llf. lignisua.
** Tvärlisten å bakkroppens sjätte ryggled bredt afrundad eller endast
svagt urringad i midten. Sjunde ryggleden med hel spets.
I . Sjunde rygg leden stor, före den trubbiga spetsen med en stor
skålformig glänsande fördjupning.
7. M. lapponica.
2. Sjunde ryggleden liten, före den skarpa spetsen platt eller
svagt kullrig.
8. 111. centuncularis.
{J. Bakkroppens sjätte ryggled ofvan tvärlisten tätt och tjockt beklädd
med tilltryckta hvita hår. Tvärlisten oregelbundet, skarpt tandad.
Framhöfterna beväpnade med en tagg. Rakl3.ren pll öfre sidan knölformigt uppsvällda.
9. M. argentata.

2.

I,

H ono1·.

Bakkroppens bukhår (samlingshllr) gulröda, rödbruna eller svarta.
a. Bakkroppen ofvan långhllrig, vid roten ljushårig, därpå vanligen
svarth3.rig eller lltminstone mörkhllrig; ledernas bakkant utan ljus
hllrfrans.
* Bakkroppens sista ryggl ed svarthårig.
1. Rygglederna 1-3 gttlhåriga, 4-6 svarthllriga. Bukhåren rödbruna, ll (5:e och) 6:e leden svarta.
4. 1W. cirettmcincta,
2. Rygglederna 1-2 gul- eller hvithåriga, 3-6 svarthåriga. Bukhllren smutsigt bruna - svarta.
3. M. nig1'ivent1·is.
** Bakkroppens sista ryggled tätt beklädd med tilltryckta hvita eller
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gråhvita Mr. Rygglederna 1-2(-3) gul- eller hvith!l.riga, (3), 4
och 5 svartMriga. Bukhåren lifligt gulröda, å andra leden del5. M. nnalis .
. vis svarta.
{J. Bakkroppens mellersta ryggleder 3.tminstone pli. sido,na med tydligt
ljus hårfrans i .bakkanten, lederna 3-6 för öfrigt beklädda med korta,
styfva, s.vax:ta hår.
* Större arter, 15-18 mm. långa.
n diblernas ryggf3.ra, som börjar i spetsen mellan de båda
1. Ma_
yttersta. tänderna, är lllng och når, då mandiblerna ligga i
hvila nä~tan upp till munskölden . Ryggletlerna 2-5 alla med
1. 111. lagopoda.
full ständig fin ljus h!l.rfrans i bakkanten.
2 . Mandiblernas ryggfåra är kort och når knappt längre än till
midten. Endast rygglederna 4 (och 5) med fullständig och
tydlig ljus hllrfrans, andra och tredje lederna åtrnjnstone i bakkantens midt utan hll.rfrans.
a. Munskölden tätt punkterad, med rak, obeväpnad framkant.
Mellanryggen med gulbrun behåring;. vinglocken mörk2. M. willughbiella.
bruna.
b Munskölden glest punkterad; dess framkant med 5 små
tänder. Mellanryggen mellan vingarne van li gen svarthårig .
•
6. M . lignisecn.
Vinglocken svarta.
** Mindre arter, 10-1 3 mm. l!l.nga.
7. M. laj>j>onica .
1. Fötterna i spetsen rödbruna.
8. M. centtmculnris.
2. Fötterna utom klorna svarta,
11.

Bakkroppens bukb!l.r lwita eller hvitaktiga. Rygglederna • •2-5 mörkhåriga med hvitgrå hllrfrans f bakkanten; den 6:e med två grå fläckar;
9. 111. 01-gentata.
den första lju~hllrig.

r.

M. lagopoda L. Mellankroppen och hufvudet ofvan med
gulgrå (d') eller brungul (<;?) behåring. X4:-I 7 mm.
Sk.-Stockholm.

2.

M. willug!tbiella KIRB. Mellankroppen och hufvudet ofvan
med gulgrå (d') eller brungul (~) behåring. 1 3- 1 5 mm. Sk.-Lapl.; a.

3. M. nzgriventris ScttENK. Hufvudet ofv_an med sotbrun, melgrågul behåring. . 13-16
lankroppen ofvan med gulgrå mm. - Ög.-Dalarne; s.
4. M. cz"rczmzäncta KIRB. Hufvudet ofvan med mörkbrun, mellankroppen ofvan med brungul eller sällan framtill med svartbrun behåring. 11-13 mm. - Sk.-Upl.; Got1.
5. M. analis NYL. Hufvudet och mellankroppen ofvan till
största delen med svartbrun behåring. 10-13 mm. - Sk.-Ög.
Bygger si na bon af björkens yttersta, tunna barkhinnor.
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6 . . -M. lzgnz'seca KIR-B.- ' ;:Hjässan och .. mellanryggen svarthåriga.
13-16 inm . .::...:... . »Meliersta Sv·e rige »·; s. :
.
·:-!.J
7. M. - lajponz'ca THO'MS. · Munsk~ldeli -med hvit, 'hjässan'· och
h1ellariryggen med svartgrå behåring. I ~ -:--1' 2 mm. __,_,_. Lapl.; s.
8. M. ce;:,,izmcularz's L. Hjäs~a~ _-o ch n~ellankr,9ppen med mörkbrun-svartgrå behår.ing. l 0-12 ~}lll,~ S½ ..-..:....Lapl.; a.
Bygger sina bon helst . af törnrosblad.

9. .M. argentata_

If~_
iR.

grå-'-gtrlgrå ,behåring.

, I;ljässan:
-~ . r l

och 1~i,I~~ryggen . med hvitr • mm. - Sk.-Hall.; s.

8. · ' Sikt. Tra~husa Ji.JR_.
.,.

'I•

~.

Frari1ving,arneii andra t,~llbakagående· •J?ibba- utmynnar i andra
kubitalfältets bakhörn. · ·
Ila~ens 011kk~opp. med ·,7_ryggleder, af hvilka den sista sitter
på _ und;I': ~idan,., och 6_ bukleder, d~n sjätte på hvardera sidan
med- en k,pöl, som slutar ·i en ,tand.
, Honan bygger ,i jorden sina e:eller af blad~itar, som förenas med kåda,

r.

T. se'rr.att;/ce PANZ. Ansiktet och .undersidan hvit- eller gråhariga; -hjässan och mellanryggen brungula- gulbruna; öfverläpp,
iuandibler (utom spetsen), munsköld och pannans sidoflikar hos
hanen ·gula. 9 - 1 0 m~. - ·sm.-Lapl. I barrskogstrakter; ej s.
9. · Sikt. Osmia

/

PANZ .

· ·små eller på sin· höjd medelstora bin med svart eller stundom svagt metallglänsande, blå-· eller grö~aktig hudfärg.
i:Iapames sista ryggled är ofta nästan dold af den stora
sjätte leden och bakkroppens. spets starkt inböjd; buklederna
blifva därvid delvis täckta af hvarandra och utmärka sig ofta
genom taggar och utskott.
Honoi-na bygga sina celler af lera -inuti håligheter i trä, i snäckskal
eller björnbärsstjälkar eller fästa dem fria vid undre sidan af stenar eller
andra dylika föremål. M!\nga arters lefnadssätt är änn u föga kändt.

Artöfversikt.
I ,

I.

Hanar,

Antenner långa, nående till mellankroppens bakkant, Bakkroppen helt
och ·M.Jlet beklädd med 11\nga rödgula hår; dess sjätte och sjunde rygg·
led med hel och oväpnad bakkant.
1. 0 . rn:fa.
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Antennerna nll. ej till mellankroppens bakkant. Sjätte och sjunde rygglederna, bll.da eller endera, i midten utskurna eller tandade.
A. Intryckningen vid roten af bakkroppens första ryggled stor och
genom en tvärlinje eller kant tydligt begränsad frll.n den kullriga
bakre delen, Andra bukleden utan upphöjning i midten, men stundom med en nedliggande, bak!ltriktad tagg.
a . Skutellen oväpnad.
* Bakkroppens andra bukled utan tagg.
t , Baktibiernas sporrar mörka, svartaktiga.
§. Bakkroppen tydligt metallisk, grön- eller blågrön ; dess
sjätte ryggled i midten af bakkanten inskuren, den sj unde
i spetsen med tv[ taggar eller tänder. Andra bukleden
mycket stor, täckaQde den tredje.
0
Efterryggens öfre, t,rekantiga fält till största delen
glänsande glatt utan punkter.
I, Bakkroppen elliptisk, sjätte ledens bakkant jämn
och i midten tydligt utskuren . Bakfötternas första
led med en liten tand på undre sidan nedanför
midten. Fjärde bukleden med utdragen spets.
a. Munskölden i spetsen med en grund inskärning,
som pli hvardera sidan begränsas af en liten
2. 0. fulviventris.
tand.
b. Munskölden i spetsen med tvi smil. inskärningar
3. 0. leaiana.
och tre smil. tänder.
2. Bakkroppen nästan cirkelrund; sjätte ledens bakkant i midten grundt inskuren , men pli. sidorna
smll.tandad; fjärde bukleden med bredt rundad ,
nästan tvärhuggen spets, Bakfötternas första led
med knappt märkbar tand pi insidan.
4. 0. anea,
0 0
Efterryggen helt och h!lllet matt, ej glänsande. Bak5. 0 . angustttla.
kroppen bHlaktig.
§§. Bakkroppen ej metallisk, svart.
0
Antennerna utan hvita blir pli. undre sidan.
I. Bakfötternas första led med en tand på insidan,
högst dubbelt sll bred i spetsen, som vid rote n.
Femte ryggledens sidokanter samt sjätte ryggledens
bakkant ej uppböjda.

...,

a. Fjärde bukleden i spetsen tvär, ej inskuren .
Bakfötternas första led (fig. I 7: c) •bredare och
med större tand p3. in sidan; sporrarne nå nästan
6. 0. wzcinata.
till tanden s början.
b . Fjärde bukleden i spetsen med en bred, vinklig inskärning. Bakfötternas första led (fig. 17 : b)
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!?mg och smal; dess tand p3. insidan liten och
belägen Hlngt nedanför sporrarnes spetsar.
7. 0. inermis.
2. Bakfötternas första led (fig. I 7: a) pil insidan vid
roten djupt inskuren och därigenom liksom skaftad,
minst tre gi!.nger slt bred i spetsen som vid roten .
Femte ryggledens sidokanter samt sjätte ryggledens
bakkant starkt och bredt upphöjda. Baktibiernas
8. 0. nigriventris.
längre sporre dubbelböjd.
Antennerna pli. undre sidan med en frans af hvita h1\r.
Bakfötternas första led i
I. Bakkroppen hvitMrig.
9. 0. pilicornis.
spetsen klubbformigt utvidgad.
Bak2. Bakkroppen med tvärband af rödgula hll.r.
fötternas första led smal med en tand pil. insidan .
10. 0. ma1·iti111a.

Baktibiernas sporrar ljusa.

§. Bakkroppens sjätte ryggled i

p.

13:

~

bakkanten med en grund in- a,
skärning i midten och en
djup p1\ hvardera sidan. Gr3.~
h3.rig; bakkroppens 2-6 leder
med rödgul behåring. An- b
tennernas tredje led knappt
längre än den fjärde.
11. 0. aunt!enta.
§§. Bakkroppens sjätte ryggled
med hel, oväpnad bakkant.
Antennernas tredje led nästan Fig. I 7. Bakbenens första
fotled hos hanen af:
lika lllng som 4-6 sammana. 0smia nig-riventris.
lagda. Kroppen med rödgul
i1unnis.
•
b.
uncinata.
•
c.
beh!lring; första och andra
bakkroppslederna med hvit12. 0. bico/01·.
grl\ behllring.
**. Bakkroppens andra bukled i midten med en J!lng, tilltryckt
bakil.triktad tagg; dess sjätte ryggled med hel, afrundad bakkan t och en tagg i hvartdera sidohörnet; den sjunde utdragen
i en l!!.ng tvärhuggen spets och med en djup grop i midten
14. 0. milis.
vid roten .
Skutellen p1\ hvardera sidan med en tagg. Bakkroppens första
bukled med en tagg; sjunde ryggleden trekantigt tillspetsad.
13. 0. spinulosa.
Sporrar ljusa.

13. Intryckningen vid basen af bakkroppens första ryggled smal och obe.
tydlig och ej genom nllgon tvärlinje begränsad frl\n den undre delen.
Andra bukleden i midten med en tvärliggande valkformig eller med
en upprät, pyramidlik upphöjning. Bakkroppen smal och långsträckt;
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dess sjätte ryggled bredt afrundad med en tagg i hvartdera hörn et;
den sjunde oväpnad.
a. Antennernas sista led smal, spetsig och nästan hakformigt böjd.
15. 0. parvttla.
Andra bukledens upphöjning låg, valkformig.
p. Antennernas sista led kort, rak, tjock och trubbig. Andra bukleden med mycket stor pyramid lik upphöjning. Sjunde ryggleden
med en djup grop vid basen.
BukI. Hufvudet och mellankroppen med gråaktig beh?iring.
lederna 3-5 med urringad, hårig bakkant.
16. 0. leucomela:na.
2. Hufvudet och mellank.roppen ofvan med gulröd behåring.
Buklederna 3-5 breda med nästan tvär, hårig bakkant.
17 . 0. tuberculata.

2.

Honor.

I. lllunskölden å bvardera sidan med ett långt, rakt utstående, hornlikt,
svart utskott. Hufvud och framrygg svarthåriga; mellanryggen till största
delen gulh!lrig f- bakkrop}Jen helt och håOet med rödgul behåring, eller
I. 0 . nifa.
lederna 4-6 svarthåriga.
IL 1\funskölden oväpnad.
A. Bukens samlingsbå.r lifiigl rödgula eller svarta."
a. Skutellen oväpnad.
* Bukhåren svarta. Baktibiernas sporrar svarta.
§. Efterryggens öfre, · trekantiga fält lltminstone i midten
glänsande, glatt utan punkter. Bakkroppen tydligt blå4. 0. a:nea.
aktig.
§§. Efterryggens öfre fält matt, ej glänsande, eller tydligt
punkteradt. Bakkroppen svart eller otydligt blhktig.
0
Mellanbröstet hvit- eller gråhllrigt. Hjässan och
mellankroppens öfre sid a med liAigt rödgul behåring.
Bakkroppens sista ryggled m. I. m. tilltryckt hvithårig.
T· Endast första bakkroppsleden ofvan till största
delen ljushårig; de öfriga svarthllriga med eller
utan ljus frans i bakkanten. Mindre arter, 8-9mm. långa.
J . Bakkroppens första ryggled p1l hvardera sid an
med gulgrå behåring. Bakkroppen mera långsträckt. Tinningarne skjuta, då hufvud et ses.
uppifr1'm, ej längre ut än ögonen.
5. 0. angustu/a.
2. Bakkroppens första ryggled med rödgul behåBakkroppen kort och bred, rundad.
ring.
Tinningar svällcla, tydligt mer utståen<l e än
ögonen.
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a. Munskölden i spetsen tvär. Mandiblernas
6. 0. 1t1fcinata.
spetstand kortare.
b. Munsköld en i spetsen svage utskuren. Mandiblernas spetstand Hl.ng, skärformig.
7. ·0 : inermis.
B!lde första och andra bakkroppsleden ofvan med
rödgul beh!lring. Stor art, 10-12 mm.
8. 0 . nigrillentris.
Mellanbröstet och ansiktet svarth!triga.
I . Bakkroppens första och andra rygg led med rödgul
9 . 0 . pilicomis.
behil.ring.
2. Endast första bakkroppsleden med rödgul beh3.ring.
10. 0. maritima.

tt.
00

Bukhliren lifligt rödgula.
Bakkroppen
I. Bakbenens sporrar svarta eller svartbruna.
bHl.aktig. Hufvud och mellanrygg hvit- e1ler gråhåriga.
a. Munsköldens framk a nt i midte n urringad.
2. 0. fitlviventds.
3. 0 . /(aiana.
b. ~lunsköldens framkant tvärhuggen.
2. Bakbenens sporrar !ju a, gulbruna.
a. Hufvud och mellnnkropp med rödgul behåring. Bakkroppens ryggleder med tydliga, gulMriga tvärband.
12 . 0. atwulenta.
b. Hufvud och mellankropp tätt svarth!lriga. Bakkroppen
I I. 0. bicolor.
med rödgul beh1l.ring.
fi. Skutellen på hvardera sidan med en tand. Bukhåren röd gula.
13. 0. spinulosa.
Hjässan i midten skarpkantad.

B.

Bukens samlingshår hvita eller hvitaktiga.
«. Munskölden med en delvis glänsande, glatt långsfåra, som fort14. 0. milis.
sätter sig upp på pannan.
fi . :Munskölden utan dylik fåra. Bakkroppen Hingsträckt.
I.

2.

1.

Bakk_roppens sista bukled utan köl eller tand.
a. Baktibiernas sporrar ljusa. Rygglederna 1-3 på hvardera sidan af bakkanten . med hvit hårfrans; fjärde med
I 6. 0. leucomelana.
fullständig h!lrfrans .
b. · Baktibiernas sporrar svartaktiga. Efterryggens öfre treI 5. 0. parv1tla.
kan tiga fält matt. ·
Bakkroppens sista bukled lå ngs midten med en köl, som
I 7. 0. tube1culata.
bildar en skarp tand.

=

bz'cornis L. ).

Svartgrön, rödgult · hårig;
hos d" grå- eller
svarthåriga,
hufvudet och framryggen hos Cj?
hvithåriga. 8 - 1 2 mm. - Sk.-Upl.; 4-6.

0. ntfa L. (Cj?

Bygger celler af lera, hel st uti håligheter i trä.
2.

0. fulviventris

PANZ.

Grönaktig (d") eller svart-svartblå
41
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(~) med gulgrå-hvitgrå behåring. 8-10 mm . -

Sk.-Upl.;

6-8.
Bygger i trävirke.

3.

Grönaktig_ (d') eller svartblå (~) med
grå-gråhvit behåring. 9-10 mm. - Sk.-Ög.; 6-8.

0. leaiana KIRBY.

, Bygger i lervallar>.

4.

Grön (d') eller svartblå (~) med grågul (d')
behåring; bakkroppens ryggleder hos hanen
(~)
eller hvitaktig
med lång, gulaktig, hos ~ med kort, hvit hårfrans i bakkanten. 8-10 mm. - Sk.-Upl.; a.; 5- 8.

0. amea L.

Bygger i trä eller lervallar.

5.

0. angustula ZETT. Mörkblå (d') eller svart-srnrtblå ~;

hjässan och mellankro_ppen ofvan med rödgul behåring, i öfrigt
med grå-hvitaktig behåring. 8-9 mm. - Sk.-Lapl.
6. 0. uncznata GERST. Svart; hjässan, mellankroppen ofvan
samt första ryggleden med rödbrun behåring; för öfrigt ljushårig. 8-9 mm. - Sk.- Norrb.
7. 0. inermis ZETT. Till färg och behåring lik föreg . art.
8-10 mm . - Sk.- Lapl.; s.
Bygger sina celler af jord och fäster dem vid undre sidan af stenar

(AUR.).

8.

Svart eller med svag, blå anstrykning (d'); behåringen hos d' hvitgul-hvitakt ig å hufvud,
bröst och första ryggleden, rödgul å mellanryggen samt
svartbrun å rygglederna 2-5; hos ~ ~ödgul å hufvudet,
mellankroppen och de två första rygglederna, för öfrigt svartaktig. 9-13 mm. - Upl.-Lapl.; s.

0 . nzgriventris ZETT.

Bygger i trävirke och barkstycken (A DLERZ).

9.

10.

11.

0. pilicornis SM. Svart; cf': hufvudet hvithårigt; mellankroppen ofvan med gulgrå behåring; ~: hjässan, mellanryggen och de två första rygglederna med rödgul behåring,
de följande svarthåriga. 9-10 mm . - Sk.-Vg., Ög.; s.;
5-6.
0. maritima FR.

Svart; cf': hvithårig; rygglederna 2-6
med rödgul behåring; ~: svarthårig, hjässan, mellankroppens
ryggsida och första ryggleden rödgult håriga. 13-14 mm. Sk. vid kusten; s.
0. auntlenta PANZ. Svart; d': · gråhårig, rygglederna
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(2-)3-6 med rödgul behåring; ~: nästan helt och hållet
med rödgul behåring. 9 - 1 0 mm. - Got!., Öl.; s.
Bygger i tomma snäckskal.

0. bico!or SCHR. Svart; d": hufvud, mellankropp och de
två första rygglederna med gulgrå - grå, rygglederna 3-6
med rödgul behåring; ~: hufvud och mellankropp tätt svarthåriga, bakkroppen rödgult hårig. 10-12 mm. - Got!.,
Upl.; s.; 4-6 .
13. 0. spinu!osa KJRB. Hjässan baktill i midten skarpkantad;
svart, groft punkterad, med grågul-grå behåring och fin
hvit, hos ~ tydligare, hårfrans i bakkanten af rygglederna
1-5. 7-8. mm. - Gotl.; s.
14. 0. mz'tis NYL. Svart, gråhårig, hjässan och mellankroppens
ryggsida med rödgul behåring. 8-1 o mm. - Sm., Öl., Got!.; s.
15. 0. parvula DuF. Svart med grå behåring. 6-7 mm. Blek., Öl.; s.
12.

Bygger i torra björnbärsstjälkar.

0. leucomelama KrRB. ( = c!aviventris THOMs.) . Svart med
gulgrå- grå behåring; bakkroppens ryggleder 3- 5 hos d"
med otydlig hvit •hårkant, 1 - 3 hos ~ med i midten afbruten, 4 med fullständig hvit hårfrans. 7-9 mm . Sk.-Upl.
1 7. 0. tttberculata NvL. Svart, gråhårig, hjässan och mellanryggen
med grågul (~)-rödgul (d") behåring. 9 - 1 0 mm. - Ög.Norrb.

t 6.

Bygger i gammal ved (gärdesg3.rdar, hölador m m.).
1 o.

Sikt. Heriades SPIN.

Genom sm långa, smala kroppsform erinra hithörande arter
om de fyra sista arterna af föregående släkte, men hafva en
mer långsluttande efterrygg och andra antennleden lika lång som
den tredje. Kroppen svart och starkt punkterad.
Bygga sina celler i gammalt trä, i synnerhet i gärdesg!'trdar.
tillbringa oftast natten i blommor. Honans samlingshår gulhvita.

H anarne

Artöfversikt.
I.

Intryckningen vid roten af bakkroppens första led är ej begränsad ar en
skarpt framträdande, bllgböjd list eller kant. Skutellen oväpnad. H anens
bakkropp med 7 rygg leder; dess andra bukled med ett stort utskott.
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a. Mancliblerna i spetsefi två.ta·ndade: Hanen~ antenner på. undr.e sidan
_tydligt knölig!'. Honan_s munsköld med ett stort skiflikt, nästan uppI. H. maxillosa.
rätt utskott. - Undersläkt. Chelostoma.
fJ. Mandiblerna i ~petsen . tretandade. Hanens antenner I?å. undre sidan
Jamna. Honans inunskölcl ·ufän bihang. --:- Undersläkt. · GjwodroNia.
* Bakkroppens· -ryggleder 1-4 i bakkanten' tydligt ' hvitfransade hos
harien med grå.gula fransar. Hanens · siJta ryggled
honan ,
· 2. lf. . 11,igricomis.
stor, plattad, med tre tärider:
** Bakkroppen utan tydlig hårfrans i ryggledernas bakkan~. Hanens
_ sista rygglccl djupt kJufven i två tagglika flik(!-r. 3, ,H. .fiorisomnis.
Intryckningen . vid basen af första r_yggleden baktill hegränsad af' en
skarpt uppstå.ende, b!lgböjd kant. · skule1len på hvarclera iclan med en
liten tand . Hanens bakkropp endast med 6 synliga rygglecler och tv3.
4. R. truncorum .
tydliga bu kl eder; dess andra buk led utan utskott.

ho~·

II.

I.

2.

Antennerna på . undre sidan något ljusare'
mandibler undertill med långa styfva liår; behåringen gulgrå,
bakkroppen hos ~ med 4 hvita· tvärband; cl': sista ryggleden
djupt klufven i två tvärhuggna utskott; andra bukledens utskott mycket stort, riktadt snedt framåt, på baksidan, glänsande' och något urhålkadt. · 8 - 1 0 mm. - Sk.-Låp!.; a:.

H. maxz'llosa L.

H. nz'grz"cornis NvL. Behåringen hvitgrå, hufvudet och _njellanryggen hos d" med .blekt rödgul behåring; utskottet å hanens

andra bukled pyramidlikt, upprätt. 8-9 mm. - Sk,-:-Jämtl.
3. H. florz'sornnz's L . Behåringen svag, _gråaktig. 5~6 mm.
Sk.-Jämtl._
Träffas oftast i blommor af CaN,Pamtla.

4. H. trimcoruni L. Behåringen gles, hvitgrå. Hanens sista
ryggled på hvardera sidan med en djup, långsträckt intryckSk.-Upl.
tryckning, i spe_tsen hel. 7-8 mm.

•

1 I.

Sikt. Anthidium FABR. Ullbin.

Skutellen täcker öfver den lodrätt stupande bakr-yggeri och
efterryggen. Fötterna utan häftflik mellan de i spetsen klufna
klorna.
Arterna af detta släkte, som i södra Europa iiro mycket
talrika, utmärka sig dä rigenom, att kroppen är försedd med gula
fläckar. Hanarne, som ovanligt nog äro större än honorna,
bafva bakkroppens sista ryggleder försedda med taggar; hos våra
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arter har sjätte leden på hvardera sidan en, och sjunde leden i
bakkanten tre.
Honorna afskafva Mr från vissa växters blad, bilda däraf små bollar,
som de hemföra, och bekläda med denna ull väggame i sina celler, som de
vanligen anlägga i sprickor eller i gångar i trä.

Artöfversikt.
I.

Munskölden i spetsen bredt rundad, småtandad, jämte ansiktets sidor
hos båda könen gul utom Yid roten. Hanens sjätte ryggled p:I. hvardera
sidan med en stor, böjd tagg, den sjundes taggar !?inga och spetsiga.
I. A. 111a11icatum.

II.

Munskölden i spel en bredt urringad, jämte ansiktets sidor hos hanen
gul, hos honan svart. Hanens sjätte · ryggled med rak sidotagg, den
2. A. p,mc!alum.
sjundes taggar korta och trubbiga.

1.

A. manz"catum L.

Svart; bakkroppen på hvardera sidan med
en rad gula fläckar, benen delvis gula; hanens bakkropp på
sidorna tofslikt hårig; honans bukhår gulaktiga. d" 14-18;
~ 11-12 mm. Sk.-Sdm.

:2.

A. punctatttm

LATR.
Svart; bakkroppen vanligen med 4
rader hvitgula fläckar; benen delvis gula; hufvud och mellan.
kropp oftast med rödgul behåring; mandiblerna. samt ett streck
å antennskaftet gula hos hanen. 7-9 mm. - Sk.-Ög.

5.

hår.

Underfam. Coelioxyinre.

Framvingarne med två kubitalfält.
Snyltgäster.
1 2.

Slkt. Coelioxys

Honorna utan samlings-

LATR.

Kägel bin.

Svarta, groft punkterade, medelstora bin med hvitgrå-gulgrå behåring. Mandiblerna tretandade. Öfverläppen nästan kva<iratisk. Bakryggen och efterryggen lodrätt stupande. Bakkroppens ryggleder i bakkanten med hvit hårfrans; den första med
stor och bred, baktill tydligt begränsad intryckning vid roten den sjätte bär hos hanen 6 taggar, hvaraf 2 par öfver hvarandra
i midten och en på hvardera sidan (tig. 1 8). Honans sista bukled är längre än sista ryggleden och sluter ej tätt till denna
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(tig. 19). Hos våra arters hanar bära framhöfterna en tagg, som
passar till en naken grop på tinningarne.
Lefva som snyltgäster hos Megackile och P odalirius. Arterna äro mycket
lika hvarandra och svåra att !ltskilja. ·

Fig. I 8. .Bakkroppens spets hos
hanen af C. quadridenlata, sedd
från sidan och ofvanifrlln.

Fig. 19. Bakkroppens spets hos
h onan af C. quadridmtata, sedd
från sidan och ofvanifrån.

Artöfversikt.
I.

Hanens andra ryggled utan eller med en liten grop bakom (elen nakna)
tvärintryckningen; dess fjärde bukled i den hinnaktiga bakkantens midt
med en tydlig inskärning 1 ), som begränsas af två små tänder. Honans
femte (näst sista) bukled med afrunclad spets.
rc. Baktibiernas yure sporre trubbig. Första bukleden i miclten med en
hvit h3.rfläck, andra - fjärde med i midten afbruten hvit hllrfrans;
rygglederna 1-5 på hvardera sidan ~ed en trekantig hvit hllrlläck.
1. C. conoidea.
fJ. Baktibiernas båda sporrar lika spetsiga. Buklederna 2-4 med fullständig M.rfrans.
* Tvärintryckningen å bakkroppens andra rygglecl ej afbruten i
midten.
1. Honans sista ryggled kullrig, trekantig med smal spets, betyd•
ligt kortare än sista hukleden , hvars sidor före spetsen äro
tydligt inskurna (tig. 19). Hanens femte ryggled i hvartdera
bakhörnet utan tand.
2. C. quadridmtala.
2. Honans sista ryggled plattad, tunglik med bredt afrundad spets,
föga kortare än den trekantiga, mot den hvassa spetsen jämnt
afsmalnande sista bukleden. Hanen ännu okänd.
3. C. /anceolat,1.
Tvärintryckningen !I. bakkroppens andra ryggled i midten bredt
afbruten. Hanens femte ryggled i hvardera bakhörnet med en
liten knöllik tand. Honans sista buk.led kort, föga längre än den
sista ryggleden, i den tvära spetsen vanligen försedd med 3 korta
4. C. nifacem.
tänder.

**

1) I fall ledens h!\rfraas äfven bekläder bakkantens midt, är inskärningen
sv!lr alt se.
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1.

3.

C. conoi'dea
C.
C.

C.
5. C.
6. C.
6 . C.
8. C.
4.

I.
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Hanens andra ryggled p& hvardera sidan med en skarpt begränsad grop
bakom den h3.riga tvärintryckningen; dess fjärde bnkled med hel, afrundad
bakkant. Honans femte bnkled med tvär eller inskuren spets; den sista
mycket l&ng och smal.
a. Baktibiernas sporrar ljusa. Buklederna med hel, i midten ej afbruten
h?irfrans. Honans mandibler af vanlig byggnad.
*. Honans ryggleder 2-5 med sam manhängande hvit h&rfrans i
ba~kanten.
I. Sporrar trubbiga.
Honans fjärde bukled glänsande och lika
groft punkterade, som den tredje . Hanens andra ryggled på
hvardera sidan bakom den tätt finhåriga tvärintryckningen med
en smal och lång groplik fördjupning. Större art, 13-14 mm.
5. C. obtusispina.
2. Sporrar spetsiga.
Honans fjärde bukled samt sidorna af den
tredje tätt och fint punkterade samt matta och finhåriga. Hanens andra ryggled pll hvardera sidan bakom den tätt h3.riga
tvärintryckningen med en liten , kort, elliptisk grop.
'
6. C. elongata.
** Honan s femte ryggled utan h:hfrans, andra - fjärde med i midten
afbruten, hvit hllrfran s. Hanens andra ryggled med stor och lång
grop. Mindre art, 9- 1 I mm.
7. C. acttminata.
/J. Baktibiernas sporrar svarta. Buklederna med svag i midten afbruten
hårfrans. Honans mandibler p?t midten nästan rätvinkligt böjda och
därigenom med en stor puckel p& utsidan; hennes andra - fjärde
ryggled med hvit hS.rfläck ?i hvardera sidan. Gropen å hanens andra
rygg led ungefär tre gånger längre än bred.
8. C. mandibzt!aris.

Hanens femte ryggled med en liten tand
15 mm.-Sk., Öl.; s.
quadridentata L. 11-13 mm. - Sk.-Upl.
lanceolata NYL. 10-11 mm. - Sm., Ög., Vg.; s.
nifescens LEP. 1r-14 mm . - Sk.- Hels.; s.
obtusisjn'na TttoMS. 13 - 14 mm. - Gotl.; s.
elongata LEP. 10- 12 mm . - Sk.-Upl.
acuminata NYL. 9 - r 1 mm. - Sk.-Sm.
mandibularz·s NYL. 9 - - 10 mm. - Sk.-Vg. ; s.

i bakhörnet.
2.

13: Ii

lLL.

12 -

13.

Slkt. Dioxys

LEP.

Han ens bakkropp med sju ryggleder (den sista kort och
föga synlig) och sex bukleder (den sista bukleden med tandlikt
uppböjda bakhörn). Honans sista bakkroppsled kort med bredt
afrundad spets.
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D. trz'dentata NYL.

Svart, tätt punkterad, hvithårig; bakkroppens lede~ 1-5 (d") eller 1- 4 ('i?) med hvit hårfrans.
Skutellen i bakkantens midt med en kort tand. 9- I o mm. Sk- Upl. ; s.
Sikt. B iastes P A NZ.

14.

Antennerna korta hos båda könen 1 2-ledade. Bakkroppen
kort och nedtryckt hos d" 7-, hos 'i? 6-ledad, dess spets ej inböjd. Skutellen i midten något intryckt.
Sva rt ; mandiblerna, halsskölden s sido1. B. truncatus NYL.
knölar, vinglocken , benen (delvis), bakkroppens rqt ('i?) ell er
dess ledkanter gulbruna; rygglederna 2-5 på hrnrdera sidan,
4 och 5 äfven i midten med runda, hvita hårfläckar; hanens
bukleder 3-5 bredt gulhåriga. 5-6 mm. - Sk.-Sm. ; s.
Snyltar ho

'
I

Ropltites dentii•entris.

6.

U nderfa m. Stelidinre.

Denna lilla underfamilj som endast omfattar ett släkte,
skiljer sig från den föregående endas t genom framvingarnes ribbförgreni ng (se öfversikten !) och dä ri genom att fötterna ha fva hiiftfl ik mellan klorna.
15.

Sikt. Stelis

.'

P ANZ .

Ö fverläppen längre än bred. Skenbenen i spetsen på yttre
sidan med två sm å taggar. Bakkroppen hos hanen 7-ledad med
inböjd spets och urhålkad und re sida.
Svarta, groft punkterade bin med kort och gles, g råaktig
beh åring ; _likna mycke t H eriades-arterna.
S nylta hos He,-iades, Osmia, och Anthidium-arter.

Artö fv e r sikt.
I.

Bakk roppen uta n fläckar.
a . R ygglederna 1--4 med h innaktig, b rungul bakkan t.

9-10 mm.
I.

S. ate,·rima.

8. R yggledernas bakkant mörk.

* R yggledern as bakkant utan hru-frans. Större a rt, 7-9 mm.
2.

S . p!uzoptera.

I
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II.

Ryggled ernas bakkant med tunn, hvit h:\rfrans. Mindre a rt,
3. S. breviuscu/a.
4- 5 mm .
Bakkroppen s ryggleder 1-3(-4) p:\ hvarder a 'S idan med en rund ad,
bl ekgul fläck , Bakfötternas först a led hos honan bredare i spetsen.

4. S. om a/11/a .

s.

aterrima P ANZ. Sk.-Upl.
Sk.- »Norrl. » ; a.
2. S. plu:eoptera KIRB.
brevz·uscula
; Upl.; s.
Vg.
NYL.
3. S.
Sk.- Upl.; s.
4. s. onzatula KLUG. 6-7 mm. I.

Underfam. Xylocopinre.

7.

Hit hör hos oss blott ett enda släkte och en art.

16.

Slkt. Ceratina

LATR.

Kroppen långsträckt, metallisk, nästan naken. Punktögonen
stå i en trekant. Öfrerläppen stor, kvadratisk . Antennerna korta,
något tjockare mot spetsen. Bakkroppen smalare mot roten,
hos d"' med 7, hos ~ med 6 leder; den sista ryggleden hos d"'
inböjd, hos ~ stor och med en längsgående köl.
Honan bygger egna celler i björn bärsstjälkar, men har en mycket svagt
utbild ad beh.l.ring å bakl!\ren och baktibierna, så a tt det är ovi sst, om den
insamlar frömj öl 1\t larverna.
1.

C. cyanea Kms . Grönaktigt blå, antennerna svarta; hanens
munsköld och öfverläpp hvita. 6-7 mm. - Öl.; s.

8.
1

7.

Underfam. Epeolinre.
Slkt. Epeolus

LATR.

Ögonen stora, nedåt närmande sig hvarandra. Pllnktögonen
stå i en trubbvinklig triangel. Skutellen tvåpucklig, dess sidostycken trekantiga med skarp spets. Bakryggen liten, täckt af
skutellen. Efterryggen lodrät, glänsande, jämn utan fält. Bakkroppen hos d"' med 7 ryggleder (den sjunde mycket smal) och
6 bukleder, hos ~ med G ryggleder och 5 bukleder. Af den
sjätte bukleden synes på hvardera sidan om analöppningen en
Entom ol . Tidskr., Årg . 24 , H. 3 (1903),
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smal, nästan lodrätt ställd flik, som vanligen ligger tryckt intill
sista ryggleden . Hanens fjärde och femte bukled med styfva
borst i den bredt urringade bakkanten.
Små, svarta, röd- och gulbrokiga bin med hvita fläckar af
tätt åtliggande, korta hår. De hYita fläckarna bilda vanligen två
tvärband å hvardera sidan af första ryggleden, ett å den andra
samt två fläcka r å hvardera sidan af tredje och fjärde .
Snyltgäster hos Colldes-·arter .

Artöfvers ikt.
I.
II.

Öfverläppen med två små knölar midt emellan fram- och bakkanten och
I. E. productus.
tv!\ sm1\ tänder i framkanten.
Öfverläppen med två sm1\ knölar nedanför midten oc h uta n tänd er i
framkanten.
a. H ane : fjärde och femte bukledernas borst i spetsen svarta; sista
rygg lede n brungul. Hona: Hlrringar och lär enfärgade, rödgula.
2 . E. rufipes.
{J. Hane : fjärde och femte bukledernas borst enfärgade, gulaktiga; sista.
ryggleden svart. Hona: lårringar och lår mer eller mindre svarta.
3. E. v ariegaltts.

Skutellen och största delen af benen
THOMS.
7-9 mm. - Sk.-Upl.
Skutellen svart (d') eller röd (<j?). 7- 9
2. E. rufipes THOMS.
mm. - Sk.-Ög.
3. E. varz'eg-atus L. Skutellen svart. 7-8 mm. - Sk.-Åogermanland.
1.

E. productus

rödgula.

9.

Underfam. Nomad inre .

Äfve n till denna underfami lj hör blott ett enda, men artrikt, svenskt släkte.
r 8.

Sikt. No mada ScoP. Getingbin .

Ögon parallela. Punktögonen stå i en nästan rätvinklig trekant. Antennernas andra led ofta mycket kort, insänkt i skaftets
spets och därför svär att se. Öfverläppen fri, kortare än bred.
Mandiblerna vanligen med enkel spets. Skutellen oftast tvåpucklig. Hufvud och mellankropp ljushåriga. Bakvingarnes rotflik
mycket kort. Bakkroppens första ryggled saknar afsats vid basen,
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utvidgar sig endast jämnt och småningom och har därför en
kägel- eller trattlik fo rm. Rygglederna äro 7 hos d", 6 hos ~Honans baktibier i spetsen på utsidan med flere eller färre små
taggar. Genom sin gul- eller röd brokiga, glänsande och nästan
nakna bakkropp likna getingbien vida mer en geting eller en
gräfstekel än ett bi och kunna af en nybörjare lätt blifva ansedda såsom tillhörande någon af dessa grupper. Bakfötternas
första led är dock, såsom hos alla bin, tydligt bredare än de
följande.
Snylta hos arter af släktena Andrena, .ffa/ictus, Eucera och Pa11tt1;gus.
De äro föränderliga till färgen och rätt svåra att skarpt !itsk ilja.

Artöfversikt.
I.

P,tnnan med en skarp köl mellan antennerna.
A . Öfverläppe n gulröd eller endast med obetydliga mörka fläckar.
cc. Halssköldens sidoknölar citrongula. Mellanryggen svart.
* Bakkroppen svart med rent gula teckningar.
§. Skutellen jämn, föga upphöjd, enfårgadt gul eller med en
gul fläck i midten. Bakkroppens första ryggled enfärgad,
svart.
I. J.T. solidaginis.
§§. Skutellen pli hvardera sida n med en knölformig upphöjning, ofläckad eller med en lju s fläck pli hvardera sidan.
0
Antenner helt och h!illet svarta eller endast vid roten
ljusa. Vinglocken citrongula.
2 . N. jacoba:a:.
00
Antenner rödbrun a eller endast vid roten pli öfre sidan
sva rtakt iga.

t-

TT·

Bakkroppens alla rygglecler eller 1\tmin tone alla
utom elen första med sammanhängande citrongult
t\'ärbancl. Pannan med en gul fläck p1\ hvardera
sidan invid ögat. Bakbenens llirring hos cl" med
en tät hl'irfrans.
3. N. m ccincta.
Bakkroppens andra (och tredj e) ryggled med i
midten bredt afbrutet tvärband; den första enfärgad svart, eller med en gul fläck p1\ hvardera
sida n.
r . Mun skölden föga fr amskjutande.
Kinderna
mycket korta, vida kortare än mandiblernas
halfva bredd vid roten.
a. Vinglocken gulbruna. Antennernas tredje
led ungefär lika lång som elen fjärde. H ona: Pannan helt och hlillet svart.
4. N. atternata.
b. Vinglocken citrongula. Antenn!eden 3 <4- -
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H ane ns antenn skaft p!'t fram sid an gult eller rödbrunt. Hon a ns mellanrygg med 2 - 4 rödbruna
!ångslinjcr.
a. Antennernas tred je led kortare ä n elen fjärde.
Bakkroppen ofva n med gula teckningar. H anen s
fö rsta bakfotslecl j äm nbre<l.
a' . Bakkroppen ofvan utan r öcl t ; första ryggleden e nfä rgad , svart.
4. N. alternata d' b'. Ba kkroppe n ofva n m. l. m. röd; första ryggleden ej e nfärgaclt svart.
10. N. nificornis.
b. Antennernas tredj e led betydligt lä ngre än elen
fj ä rd e. H anens första bakfotslecl på mi clten utvi dgad, dubbe lt sll. bred som vid roten. H onans
bakkropp utan g ula teckningar.
11 . N . erytlwocephala.

§§. Manclibl ern a med tvärhugge n eller tv!lk!ufve n spets. An -

B.

tenn erna s tredje led kortare än elen fjärd e.
1 . Mandiblerna i spetse n t vära .
Han ens a ntennskaft en färgaclt, svart.
a. Dakk roppe n andra rygglecl på h varclera sidan med
en stor rund ad, citrongul fläck. H onans baktibier
i spe tsen med kor ta, men smala taggar.
12 . N . oclu·os toma.
b. Bakkroppens and ra och tredj e ryggleder på hvarclera
sid a n endast med en blekgul punkt. H onan s baktibi er i spe tsen med tre tj ocka, näs tan kn ölformiga
taggar.
13. N. guttulata.
2. Mandiblerna i spetsen tv!'ttanclacle .
a. Bakkroppe n r ödbrun med gula teckningar, vid
roten S\"art. H anens an tennskaft under g ul t.
14. N. bijidn.
b. Bakkroppen svart med hvitgula elle r hvita teckning-ar, om st und om äro ka ntade med rödbrunt,
sällan äfven med några små r ödbrun a fl äcka r.
H a nens antennskaft svart.
15. N. cbscura.
** Efterryggen nedti ll glänsande, glatt, nästan nake n och otydligt punkterad. Framvingarnes tvärribba mynnar i bakre micltribban s förgreningspunkt. A ntennernas tredje led lika Hing
som elen fj ä rde.
22 . JV. robe1jeotiana.
Öfverläppen helt oc h h3.llet, eller till största delen, svart.
a. Bakkroppen sva rt med h vitgula eller hvita teck ningar, som stu ndom äro kantade med rödbrunt, sällan äfven med sm3. r ödbrun a
fläckar.
15. N. obscurn.
fJ. Bakkroppen rödbrun med svarta (och gula) teckn ingar.
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Öfrerläppen vid r olen glän sande, blankpolerad, naken, nära
I 6. /V. or11wlo.
framkanten med en kraftig tagg.
** Öfverläppen äfven vid roten malt, punkterad och hår ig.
H alssköldens sidoknölar likso m hela mell an kroppen och
hufvudet (stundom med · unclanlag--af kinderna och mandiblernas rot) samt största delen af benen svarta. Man I 7. N . .fabr."riollo.
diblerna i petsen tvåtandade.
Mandiblerna med
Hal ssköldens sidokn öla r rödbruna.
hel, tvärhuggen spets.
0
Bakkroppen uta n g ula teck ningar.
r. Öfverläppen med e n liten tand i midlen . Sk utellen tydligt tv!l.knöli g. Antennernas tredje led
ej längre ä n den fjärde. Hon ans femte bukled
13.ngs midt~n med en fin köl.
a. Hufvud och mell ank ropp håriga. Hanen s an tennleder 5 - 10 med en liten punktformig
18. N . .fe1n1gillofo .
kn öl pK ena sidan.
b. Hufvud och mellankropp nästan nak na efterryggen på hvarclera sidan tätt hvitharig. H anen s antennleder utan småkn ölar.
19. N. brtvicornis.
S kutell en ej tvåk nöl ig.
2 . Öfverläppcn uta n tand.
Anten nernas tredje led något längre än de n fjärde.
H onans femte bukl ed uta n köl. 20. N .jitscicor11is.
00
Bakkroppen med gula teckningar. Antennern as tredje
led mycket kortar e än den fjä rde. Liten ar t, 5-7 mm.
21 . .N. Jlovoguttota.
Pa nn an u tan karp kö l mellan antennern a. Öfverläppen svart. I-:lalssköldens
sidoknölar rödgu la (<;?) ell er gula (ci"). Bakkroppen svart (ci") eller rödbrun (<;?) med hvitgula teckningar. Skutellen ej tvåknölig.
23. N. obtusifrons.

*

t•

tt-

IL

1.

2.

N. solidaginis PANZ. Svart; kinderna och mun skölden (åtminstone nedtill) gulhvita (o") eller gulröd a (~); antennerna
vid roten och benen röda; bakkroppens andra och tredje
ryggled med gul sidofl äck, fjärde och femte med gult tvärband. 6 -8 mm . - Sk.-Dalarne.
N. jacobcece PANZ. Svart; kinderna gulh ,·ita (o") ell er svarta
(~) ·, munskölden gulh vit (d') eller i nedre kanten röd ; antennroten och benen gulröda; balssköldens öfre kant och
sidoknölar, vinglocken och skutellens knölar gula ; bakkroppens ryggleder med gula tvärband , de 3 (~) eller 4 (d')
första i midten bredt afbrutna. 7-1 o mm. - Sk.-Ög.
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3. N. succincta PANZ. Sva1t; mandiblerna, kinderna, pannans
sidokanter och munsköldens nedre kant gula (d') eller rödaktiga (9); antenner (utom antenskaftets öfre sida) och ben
röda; halssköldens öfverkant och sidoknö•
!ar, vinglocken samt ofta äfven skutellens
knölar, ett streck å bakryggen samt två
fläckar å efterryggen gula; bakkroppen
ofvan med 5 (9) - 6 (d') gula tvärband,
endast det första stundom i midten af•
brutet. 8 - 13 mm. - Sk.-Ög.
Fig. 20. N~mflda suc•
cincta. H ane.
4. N . alternata KJRB . Lik föregående art,
öfversigten
i
de
genom
skild
men lätt
a:ngifna kännetecknen; balssköldens sidoknölar och skutellen
hos d' oftast svarta. 9-14 mm. - Sk.-Upl.
5 . N. lineola PANZ. Lik föreg. art, men med citrongula ving·
lock och oftast mer eller mindre röd bakkropp; mycket föränderlig i bakkroppens färg. 10 - 14 mm. -- Sk.-Upl.
6. N . sezfasciata PANZ. Svart; hufvud och mellankropp med
tät, brungul behåring; mandibler, öfverläpp, kinder, pannans
sidokanter, munsköldens nedre del, antenner och ben roströda; skutellen vanligen med två gula fläckar; vinglocken
rödbruna eller gula; bakkroppens tre första tvärband i 111idten
bredt afbrutna. 12-14 111111. - Vg. och Ög.; s.
7. N . latlzburz'ana KIRB. Hufvud och mellankropp svarta med
grå (d') eller rödbrun (9) behåring; ansigtets nedre del samt
tinningarne närmast bakom ögonen svafvelgula (c/1) eller
roströda (<j?); antennerna rödbruna med ofvan svart skaft (<j?)
eller med skafte t under citrongult och ofvan jämte de första
lederna svart (c/1); bakkroppen svartaktig eller rödbrun med
sammanhängande breda, gula eller gulröda tvärband å alla
lederna. - d'. Antennlederna 4-13 på undre sidan med en
liten knöl. 10 - 14 mm. - Sm.-Dalarne; s.
8. N. alboguttata HERR. ScH. Hufvud och mellankropp svarta;
bakkroppen rödbrun , vid roten svart och med blekgula sido•
fläckar å lederna 2-6. Hane: ansigtets nedre del, antenn•
skaftets undre sida samt ofta äfven halssköldens sidoknölar
och vinglocken gulhvita - hvita; antenner ofvan vid roten
svarta, i öfrigt jämte benen rödbruna. Hona: ansigtets nedre
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del, en bred ring kring ögonen, antennerna, balssköldens
öfre kant och sidoknölar, vinglocken, 4 långstreck å mellanryggen, skutellen samt fl äckar å bröstet och efterryggen rödbruna. 6-ro mm. - Sk .-Jämtl.
9.

JV. borealzs ZETT. Hufvud jämte antennskaftet och mellankroppen samt de bakre lårbenen (till största delen) svarta;
bakkroppen vid roten svart, i öfrigt mörkt rödbru n med
gula fläckar. Hane: mandibler, öfverliipp, kinder, pannans
nedre hörn samt munsköldens kant gula ; vinglock bruna.
Hona: mandibler, öfverläpp, kinder, munsköldens yttersta
kant, en punkt å hvardera sidan af hjässan invid ögats
spets, antennerna (utom vid roten), halssköldens sidoknölar,
vinglocken och sku tellens knölar brunröda. 7-ro mm. Sk. -Vb.

N. ru.ficornz's L Mycket förä nderlig till fårgteckningen; i
allmänhet lik albog11ttata, men skild genom de i öfrersikten
angifna kännetecknen; hanen lättast igenkänd på antennskaftet, som under ä r rödt, honan genom tredje antennlede n,
som är mycket kortare än elen fjärde, i synnerhet på und re
sidan; efterryggen ofta alldeles naken (v. glabella TH.).
8-14 mm. - Sk.-s. Lapl.; a.

1

o.

1

r. 1V. crJ1t/zrocephala MOR. Hona: hufvud och mellankropp
svarta, groft punkterade; ansiktets nedre del, ögonkretsen,
antenner, balssköldens öfre kant och sidoknölar, vinglocken,
mellanryggens sidokanter och bakhörn, skutellen, bakryggen,
en stor fläck å mellanbröstets sidor, hela bakkroppen (utom
första ryggledens rothalfva) samt benen rödbruna; efterryggen
å hvarclera sidan med en hvit hårtofs. 8 mm. -- Mellersta
S,·erige. 1 ex. (RunoLPHI).

12 .

LV. oclzrostoma KIRB. Till färgteckningen mycket lik ruficornz's, men lätt ski ld genom de i spetsen tvärhuggna rnandiblerna.

7-r o mm. -

r3 . N. guttulata SCHENK.
r 4.

Sk.-Dalarne.
6-8 mm. -

Sk., Öl; s.

N. bijida THOMS. Hanens mellankropp enfärgad, svart utom
vinglocken och halssköldens sidoknölar, som äro ljusa. Honans hufvud och mellankropp med rik röd teckning. 8- ro
mm. - Sk.-.Upl.; s.

-

.
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Bakkroppen SYart med gulhvita fläckar,
ZETT.
ljusbruna; hufvud och mellankropp
delen
större
till
benen
hos hanen enfärgade, svarta, hvithåriga; hos honan äro mandiblerna, kinderna, delar af öfverläppen, munsköldens kant,
en punkt ofvan ögonen, halssköldens öfverkant och sidoknölar, vinglocken, två fläckar å skutellen samt antennerna
Ög.-Lapl.; s.
(utom skaftet) rödbruna. 7--8 mm. r 6. N. armata HERR . ScH. Hufvud och mellankropp svarta, bröstet och efterryggen på hvardera sidan tätt hvithåriga; mandibler, kinder, en punkt å hvardera sidan af hjässan invid
ögonen, halssköldens sidoknölar, vinglocken, skutellens knölar, sken ben och fötter rödbruna; bakkroppen rödbrun med
gula sidofläckar, ofvan vid roten svart; antennerna rödbruna,
hos hanen med svart skaft, hos honan med en bred, svart
ring före spetsen. Hanens baklår pil undre sidan nära roten
Sk.-Ög.
tätt håriga. 9 - 1 0 111111 . 17. N fabricz'ana L. Hanens bak kropp med 4 gula sidofläckar,
hon ans utan dylika; antenner nästan svarta. 6 - 9 mm. Sk.-Stockh.
r 8. JV. ferruginata L. Antenner rödb runa med svart skaft;
skutellen enfärgad svart (d') eller med rödbruna knölar (<;?).
7-8 mm . - Sk.-Ög.
Hufvud och mellankropp svarta;
19. N brevicornis Scm,l!ED.
mandibler, kinder och halssköldens sidoknölar samt hos honan äfven en punkt å hvardera sidan af hjässan , vinglocken,
skutellens knölar samt fläckar å bakryggen och mellan bröstet
rödbruna; antenner korta, svartaktiga. 6-8 mm. -- Sk.; s.
Svart; endast mandibler, två punkter
20 . N. fuscz'corms NYL.
å hj ässan, halssköldens sidoknölar, vinglocken, benen (delvis)
och bakkroppen rödbruna; dennas leder vid roten svarta.
5-6 mm. - Sk.; s.
Hufvud och mellankropp svarta,
12 . N. fia voguttata KIRBY.
rneJlanbröstet samt efterryggen på hvardera sidan med ett
hvith årigt fält, bakkroppen rödbrun , ofvan vid roten svart
och med en liten rundad gu l fläck ä hvardera sidan af lederna 2 och 3 rödbruna; hona: mandibler, kinder, ansiktets
nedre del, ögonkretse n, antennerna (utom skaftets öfre sida),
balssköldens öfre kant och sidoknölar, vinglocken, mellan1

5.

JV. obscura
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ryggens kanter och två linjer å dess midt, skutell en, bakryggen och en stor fläck å mellanbröstets sidor rödbrun a;
hane: mandibler, kinder och munsköldens kant gula, antenner (utom skaftet och stundom öfre sidan), halssköldens
sidoknölar och vinglocken rödbruna; bakkroppens ryggleder
i bakkanten samt benen m. 1. m. SYartaktiga. 5- 7 mm.
- Sk.--Jämtl.; a.
2 2. N. roberjeotiana PANZ .
Lätt skild från alla andra geno m
den nedtill nakna och starkt glänsande efterryggen; hane:
ansiktets nedre del jämte öfverläppen , antennskaftets undre
sida, halssköldens sidoknölar och vinglocken gula; antenner,
skutellen (vanligen), ben och bakkropp rödbruna, den senare
med stora gula sidofläckar; hona: öfverläpp, mandibler,
kinder, pannans nedre sidokanter, antenner ( utom skaftet
ofvan) halssköldens öfre kant och sidoknölar, vinglocken,
skutellen och bakryggen rödbruna, ben och bakkropp ofta
delvis svarta. 6-8 mm. - Sk.-Upl.
23. N. obtusifrons NvL. U tm ärkt genom pannan, $Om saknar
köl, men har en plattad upphöjning mellan antennerna; i
färgteckning lik föregående art, ehuru något mörkare. 5-7
mm . - Sk.-»Norrl.» .

10.

Underfarn. Panurginre.
Släktöfversikt.

A.

B.

Framvingarnes första kubitalfält betydligt större än det andra.
Baktibierna utan knäskål. BakYingarnes rotflik helt kort, ej
nående mer än halfvägs till tvärribban. Punktögonen nästan
i rät linje.
Dasypoda.
FramYingarnes kubitalfalt ungefär lika stora. Baktibierna
med knäskål. Bakvingarnes rotflik är lång och 1,år utanför
tvärribban. Punktögonen i en rätvi nklig eller spetsvinklig
trekant.
a . Framvingarnes radialfält i spetsen snedt tvärhugget med
spetsen långt innanför framk<l.nten.
Panurgus.
/J. Framvingarnes radialfält spetsigt, med spetsen i själfva
framkanten.
Rhopltites.
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Sikt. Dasypoda LATR.

Medelstora bin med tätt och långt bärig mellankropp samt
långsträckt och föga kullrig bakkropp. Bakbenens tibier och
första fotled tätt och långt grofhåriga; första fotleden mycket
lång, = eller > skenbenet.
Honans femte ryggled och sista bukled med lång och tät,
utstående behåring; hennes antenner korta (nå ej till vingroten)
och mot spetsen något förtjockade.
Bygga i jorden.

Artöfversikt.
A.

B.

1.

2.

Kind erna helt korta, endast bildand e en smal kant mellan öga t och man diblerna. Rygglederna 2- 4 (9) eller 2-6 (ci") i bakkanten med full ständigt eller nästan full ständigt tvärband af tilltryckta ljusa hår.
1 . D . plumipes.
Kinderna tämligen långa, ungefär så lå nga som halfva lreclie antennleclen.
Ryggledernas ljusa tvärba ncl , ll.tminsto ne hos honan , i miclten afbrutn a.
a. Hane: bakbenens ske n ben på insidan nära spetsen glänsande, nakn a
och knölformigt utvidgade . Hon a: öfverläppens stora rotpl å t glänsande glatt utan eller med knappt märkbara tvärstrimmor vid roten;
2 . D. Thomsoni.
baktibier med rödgul behilring.
{J. Hane : bakbenens sken ben ej knölformigt utvidgade i spetsen. Hona :
öfverläppens rotpHlt nästan· till midten tydligt tvärstrimmi g; baktihier
3. D. argmtata.
med sva rtg rll. behåring.

(= !tt'rtzjes THoMs .)

Hane ofvan med
rödgul, under med hvitaktig behåring, som ä bakkroppens
ryggleder är lång och täcker öfrer de ljusa bakkantsbanden.
Hon a å mellanryggen mellan vingarne och å rygglederna 2-4
med kort , svart behåring; endast andra ryggledens hvita bakkantsband något afbrutet. 12 - 1 6 mm. - Sk.-Upl.
D . Tlwmsonz' SCHLETT. ( = braccata THOMS .) Hane ofvan
med rödgul, under med blekgul behåring, de mellersta rygglede1na korthåriga, endast den fjärde med sammanhängande
ljust bakkantsband . Honans behåring ungefär såsom hos föregående art, men andra och tredj e ryggledens ljusa bakkantsband i midten mycket bredt afbrutet och den fjärde ledens
i midten smalt afbrutet. 15-18 mm. - Sk.; s.

D. pbtmzjes

PANZ
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D. argentata PANZ (= plumipes TttoMs.) Endast geno:11 de
i öfversikten upptagna kännetecknen skild från föregående art.
Sk.; s.

r 3-19 mm. -

20.

Slkt. Panurgus PAKZ.

Hufvudet mycket bredt, ej smalare än mellankroppen. Mandiblerna med enkel spets. Antennerna mot spetsen förtjockade.
Kroppen svart med svartbrun behåring utom å bakbenen, som
åtm instone hos ~ hafva skenben och fot g ulhåriga. Bakkroppen
plaltad, glänsande.
P. banksz·anus Kmav. Antenner helt och hållet svarta.
1.
Hane: baklår oväpnade; sjätte bukleden i spetsen djupt urringad, den sjunde med två upphöjda åsar. 9 - 1 o mm. Sk.-Vg.
2.

Antenner på undre sidan mot spetsen
rödgula . Hane: baklåren på undre sidan med en grof tand;
Sk.-Ög.; s.
sjätte bukleden i spetsen tvär. 6-7 mm. -

P. calcaratus ScoP.

2

r.

Sikt. Rhophites

SPIN.

Antennerna fästa nedanför ögonens midt, hos honan korta
och mot spetsen förtjockade. S1-riå svarta eller svartaktiga bin
med kort och gles, mqrk eller gråaktig behåring.
Artöfversikt.
A.

B.

llakkroppens 1-4 ryggleder med sam manhängande hvitt tvärband. Honans
panna med smil srnrta taggar. Hanen s 6:e bukled på hvardera sidan
I. R. quinquespi1iosus .
med en tagg.
Bakkroppens ryggleder utan ljusa tvärband, men med nedtryckt glänsande
bakkant. Honan s panna utan taggar. H a nens 6:e bukled utan sidotaggar.
«. Honans antenner svarta. Hanens sjette bukled i miclten med en tagg
eller två knölar. - Unclerslkt. Ha/ictoid~s NYL.
*. Hanens femte bukled pil hvardera sidan med en togg. Ilonans
bakkropp ojämnt, glest, och fint punkterad.
2. R. dentivenfris.
** Hanens femte bukled utan sidotagg. Honan s bakkropp med
3. R. imrmis.
gröfre, regelbunden och tätare punktering.
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/J· Hon ans antenner pK undre idan mot spetse n rödgula. Ilanens buk U• c!erslkt. Du_fourca LEJ>.
leder utan knölar eller utskott, släta. Mellanrygge n nä tan glatt. Kroppen med gulgrll. Leh åring.
4. Il'. 1nd,5:aris.
Mell an rygge n tätt punkterad . Kroppen hvith3.rig.
5. R. halictu/us.

*

**

J.

2.

3.
4.

5.

R. quinqucspinosus SPIN. Svart, tä tt punkterad, matt, gråhårig; antennerna under ljusare, gulaktiga. 8 - 9 mm. Sk.; s.
R. dentz'vmtris NYL. Srnrt, glänsande, glest gråhårig· hufvud och mellanrygg t ätt punkterade. 7-8 mm . - Sk.Jämtl.
R . inermis NvL. Svart, glest gråhårig, hufvud och mellanrygg punkterade. 7-8 mm . - Sk.; s.
R. vulgaris SCHEr CK. Svart, glänsande, mellanryggen slät
och nästan naken. 6 mm. - Sk.; s.
R. !ta!ict11lus NYL. Svart, tämligen glänsande, gråhårig;
hufvud och mellankropp tätt punkterade. 4 -5 mm. - Sk.

11.

nderfam. Melittinre.

Baktibierna hos båda könen med knäskål. Punktögonen
ställda i en starkt trubbvinklig trekant. Framvingarne med tydligt vingmärke och spetsigt radialfält. Bakvingarnes rotflik är
kort och når ej till tvärribban (fig. 1 o ).
Släktöfversikt.

A.

Framvingarne med t\·å kubitalfält; deras radialfält med spetsen i själfva framkanten; bakkroppen kort och rundad.

B.

Framvingarne med tre kubitalfält; deras radialfäl t med spetsen något innanför framkanten; bakkroppen mera långsträckt.

Macropz·s.

Melz'tta.
2 2.

Sikt. Macropis

PANZ.

Bakkroppens sista ryggled hos båda könen med en naken,
trekantig plåt i midten.
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M. labiata FABR. Svart; ansiktet hos cl' nedanför antennerna gult ; hufvud och mellankropp tä tt punkterade, matta,
grå- eller brunludna; bakrappen glänsande, dess ryggleder
3-5 med hvit hårfrans i bakkanten. - Hane: bakbenens
lår och sken ben starkt fö rtj ockade; näst sista bukleden på
hvardera sidan med ett ljust utskott, den sista med en tagg
i midten . 8-9 mm. - Sk.-Upl. ; s.
23.

Sikt. Melitta

KrRBY .

Bakbenens första fotled hos ~ starkt utdragen i nedre och
yttre hörnet; deras lårring uta n hårtofs. Sista fotleden starkt förtjockad i spetsen, mycket bredare än 2 :a-4:e.
Artöfversikt.
I

A.

I,

B.

1.

2.

3.

Bakkroppen ofva n i spe tsen gulhllrig, för ö fr igt o fvan nästa n svart utan
tyd liga ljusa tvärband. H anens an tenner un der tydligt kn öliga.
I. AJ. luz morrhoidalis.
Bakkroppen i spetsen svarth llrig, ofvan med tydliga, ljusa tvärband. H anens anten ner undertill ej eller föga knöliga.
a. Bakkroppens ryggleder 1- 4 i bakkanten med en sma l hvit h llrkant,
i öfrigt svart- ell er gråhllriga.
2 . AJ. melmmra.
fJ. Bakkroppens ryggleder r-5 i bakkanten med ett bredt tvärband af
grågula Mr.
3. Al. lcporina.

M. hcemorrltoz'dalz's FABR. Svart; d' med gråhvit, mellan
vingarne samt å bakkroppslederna 2-5 till största delen
svart beh åring; ~ med kort brunsvart beh årin g sam t gula
samlingshår å bak benens sken ben och första fotled. 9- r 2
mm . - Sk.-Ög.
M. melanura NYL. Svart; panna, bröst, ben och första
bakkroppsleden h vithå riga, hj ässan och mellanryggen hos cl'
med gulbrun, hos ~ med svartbrun behåring; bakkroppens
andra ryggled hos cl' ljushårig, ho s ~ liksom de följande
med helt kort svart beh åring; rygglederna 3-5 hos cl' svarthåriga, alla hos båda könen med smal, hvit frans i bakkanten. 10 - 1 2 mm. - Gotl.; s.
i vl. leporina P ANZ . Svart, ofvan med rödgul, under med
blekare behåring. Hanens sjätte bukled med en kort midtköl vid roten. 9 - - 12 mm. - Sk.-Södml., Got!.
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U nderfam. Andrenime.

Framvingar med tre kubitalfält och väl utbildadt vingmärke ;
deras radialfält spetsigt. Bakvingarnes rotflik lång, åtminstone
nående till tvärribban.
Släktöfversikt.
A.

B.

Framvingarnes disktvärribba (fig. 6: c) rak eller blott svagt
böjd. - cf'. Baktibierna med knäskål. - ~- Baktibiernas
lårri11g me en tofs af långa böjda här. Bakkroppens femte
ryggled utan långsfåra. Pannan med ett sammetslikt streck
( ~pannstreck») på hvardera sidan invid ögat. 24. Andrena.
Framvingarnes disktvärriuba starkt böjd (tig. 7: a, b). cf'. Baktibierna utan knä5kål. - ~- Baktibiernas lårring
utan hårtofs. Pannan utan sammetsstreck.
a. Hane: Ansiktet !ångsträckt, nedtill nästan näbbformigt
förlängdt; munskölden m. I. m. gul. - Hona: Baktibierna med knäs kål och samlingshår. Bakkroppen svart;
dess femte ryggled med en naken midtfåra.
25. Halz'chts.
/3. Han e : Ansiktet rundadt; munskölden svart. - Hona:
Baktibierna utan knäsk ål och samlingshår. Bakkroppen
till stor del röd, dess femte ryggled utan midtfåra.
26. Spltecodes.

24.

Sikt. Andrena

FABR .

Sandbin.

Punktögonen stå i en nästan rätvinklig trekant. Öfverliippen
med en glänsande plåt vid roten . Antennernas tredj e led hos
~ alltid lång och längre än 4:e och 5:e till sammantagna, hos O'
af växlande längd . Ej blott bakbenens skenben och första fotleJ utan äfven deras höfter, lårrin g och lårben samt efterryggens
sidor äro hos honan försedda med samlingshår. Bakkroppens
sista ryggled hos honan med en naken, trekantig plåt i midten.
Alla de talrika arterna af detta släkte bygga i jorden, helst i sandiga
och nBgot gräsbeväxta backar. De fle;ta hafva sin flygtid tidigt om v:\ren,
d:\ pilarterna blomma. Som snyltgäste r lefva hos dem No111rrda och 11:felot sa mt
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såsom parasiter de märkvärdiga S()'lops-arterna. Exemplar, som äro angripna
a f Stylops, äro stundom äfven till färgen s3. förändrade, att de svll.rligen kunna
igenkännas. Stylnps-honan skjuter van ligen mer eller mindre fram mellan
biets bakkroppsleder.

För a tt underlätta bestämningen af de många svenska ar terna
lämna vi särskilda öfversikter för hanar och honor.
Artöfversikt.
I.

I.

Elanar.

Munskölden bvit eller blekgul med eller utan svarta fläckar, Baktibiernas sporrar ljusa.
A. Pannans nedre sidohörn svarta.
a. Munskölden med 4 små oregelbundna svarta fläckar. Bakkroppen
glänsande, vanligen svart med svagt grönaktig skiftning, stundom
mer eller mindre gulröd ll 2:a och 3:e leden, 13-14 mm.
1. A. ltatlorfiana.
/J. fun skölden hög,t med tv3. smll. svarta punkter.
·* Bakkroppen lltminstone i midten rödgul. 2 . A . 11101ginata.
**. Bakkroppen svart eller rödbrnn. Mandiblerna svarta.
a. l'vlindre art, 7-8 mm.; bakkroppen ofvan glänsande, fint
punkterad och föga J1årig; bakbenens sken ben och fötter
30. A. tarsata.
brungula; 6:e b uk leden i spetsen tvär.
b. Större art, 10-12 mm.; bakkroppen ofvan kornigtskrynk li g, ganska tätt och 13.ngt b3.rig; bakbenens skenben och fötter svarta; 6:e bukleden i spetsen djupt ur39. A, lmmilis.
ringad .
Pannans nedre sidohörn (pli. hvardera sidan om munskölden) gula
B.
eller hvita.
«. Bakkanten af bakkroppens första ryggled, hela andra ryggleden
3. A. cingula!a.
samt största delen af den tredje rödgula ,
/J. Bakkroppen srnrt utan röda teckningar,
I. Det hvita å pannans sidohörn n år ej så högt upp som mun3 I. A, coitana.
sköld en. 6-7 mm .
2. Det hvita ll. pannans sidohörn når högre upp än mun kölden.
34. A, labialis,
I I - 1 2 mm.

II.

Munskölden liksom hela an siktet svart utan ljusa teckningar.
A, Bakkroppen ofvan glatt eller h ll.rig; behfu-ingen bildar dock inga tydliga lju sa fläck ar eller tvärband .
*. Efterryggens öfre, trekantiga fält groft gallerlikt rynkigt och
baktill tydligt begränsadt af en upphöjd linje. Antennernas
tredje led kortare än elen fjärde eller högst så H\ng som denna.
0•
Baktibierna samt alla fötterna gula-gulbruna med gul beb3.ring.

AURIVILLIU , : SVENSK IN SEKTFAUNA.
1.

13: li I.

193

Hufrudet med ljus, lwitgrå-blekgul, beh?tring.

4. A. albirans.
Hufrudet åtm instone till största delen med svartakti g
behåring.
a. Bröstet med blekgul-brungul h1l.rbeklädnad. Bak5. A. tibialis.
kroppen ganska starkt brnnh1l.rig.
b. Brö tet med svartbrun-svart h1l.rbeklädnad. Bak6. A . .Aforawit~i.
kroppen nästan naken.
Benen helt och h1l.llet mörka, svartbruna och s,·arthåriga.
2.

oo.

7. A. carbonaria .

.:t:*. Efterryggens öfre, trekantiga fålt slätt eller enda t groft punktteradt, baktill ej begränsadt af någon upphöjd list.
T· Mandiblerna böjda, skärfo rmiga (de äro ej allenast böjda
inåt utan äfven bakåt, • il att spetsarne n. Hl.ngt bakom
munöppningen, om man ser hufvudet från sidan) och mycket
lllnga (nll hoplagda med spetsarne Hl.ngt bakom hvara.ndras
midt) (fig. 21, 22.) I-Iufvudet lika bredt nedtill som upptill.
0
Antennernas tredje led lika lång som eller längre än
•
den fjärde.
J. .l\fandiblerna i undre kan ten vid roten beväpnade
med en kraftig tand (fig. 21, 22) .
I. Mellankroppen ofvan med gr!l-svartgr:\ behå16. A. pnuox.
ring. Benen bruna.

Fig. 21 . Hufvud af Andrena
prruox, hane, sedt frl\ n sidan.
2.

E.nlomol~7idskr.,

Fig. 22. I-Iufrud af A11dreno
pnuo.>.·, hane, sedt underifrlln.

Mellankroppen ofvan med rödbrun-gulbrun
beh, ring.
a. Bakbenens skenben och fötter till största
delen g ulbrun a.
Buklederna 2-4 med Hlng och tyda'
lig, hvitaktig hårfrans i bakkanten.
Mandiblernas rot-tand helt kort, vin17. A. helvo/o.
kellik.
b'. Buklederna 2-4 med otydlig, mörk
hårfrans i bakkanten. 19. A. /ucoto.
b. Bakbenens ske nben svarta, deras fötter
20 . A. lappo11ira.
mörkbruna.

Årg. 24, H. 3 (1903) .
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Mandibler utan tand i undre kanten vid roten.
I. Antennernas tredje led föga längre ä n delll
fjärde. Mellankroppen ofvan med rödbrun be18. A. varians.
håring.
2.

Antennernas tredje led minst dubbelt så lång
som den fjärde.
a. j)foJlankroppen ofvan med gulgr3.-brungu l•
15 . A. clarke/111.
behhing.
b. Mellankroppen helt och h3.llet med gr!ihvit
JO. A. ovina.
beh!iring.

00 •

tt.

Antennernas tredje led mycket kortare än elen fjärde.
Mellankroppen med gulgr3. behåring. Ben mörka.
Sista bukleden i spetsen djupt urringad, tvåtandad .
14, A. lrillllllerana.

Mandiblerna af vanlig form och längd.
0 ,
Bakkroppens tredje buklecl nära roten med en bågböjd
tvärintryckning . Större arter, (10-) 12-16 mm. Ben
svarta. Sista bukleden med nästan tvär spets.

J.

oo,

Bakkroppens fjärde bukled äfven med en dylik
tvärintryckning .
I. llnfvndet framtill nedanför antennerna med
svart beh3.ring. Mellankroppen ofran med
I I. A. tltoracirn.
Jifligt rödgul behåring.
2. Hufvnclet framtill nedanför antennerna med grå
beliåring. Mellankroppen ofvan med gulgr3.
1 2. A pectoralis.
behhing.
JJ. Bakkroppens fjärde bnkled utan tvärintryckning .
Mellankroppen ofvan med gulgr3.-brungu l behå13. A . nig ,·orzma.
ring.
Bakkroppens tredje hukled utan tvärintryckning .
J. Hufvudet fram1ill nedanför an tennern a med svart
eller svartbrun behåring. Ben svarta. Sista bukleden med tvär eller svagt rundad spets.
1. Bröstet och benen med mörk, svartgr!l behåring. Antennernas tredje led något längre än
21. A. g-z11yna11a .
den fjärde.
2. llröstet och benen med hvitgrå behåring. Antennernas tredje led af samma längd som elen
32. A. pa,-vula,
fjärde.
JJ. Hufvudet framtill neda nför antennerna med brun gul-hvitaktig behåring.
I. Större, 10-- 14 mm.; mellankroppen ofvan hvitb3.rig, mellan vingarne svarth3.rig. Benen svart9. A cinemria .
bruna.
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dan som hos I .
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_Iellankroppen aldrig så-

a. Bakbenen helt och hil.Ilet svarta, hvith!\riga.
33. A, nana.
b. Bakbenens skenben och fött~r, åtminstone
delvis, rödgula eller gula.
a' .

An siktet med gr!l eller hvit behllring
a"

Bakkroppen ofvan fint nålristad
23. A. 1-ujitarsis.
utan punkter.

b". Bakkroppen ofvan fint, men tydligt punkterad. 22. A. violascms.
b'.

B.

Ansiktet med brungul behåring. Bakbenens skenben och fötter liAigt gula.
40. A. fulvago.

Bakkroppens mellersta ryggleder i bakkanten med tydlig, skarpt
framträdande, hvit eller gulgrå behåring, som bildar mer eller mindre
full ständiga tvärband.
0
Bakkroppens tredje bukled slät, utan tvärfåra vid roten.
r<. Bakkroppen ofvan glänsande, mer eller min dre n!llristad,
men ej eller endast fint och otydligt punkterad.
Kinderna med en tydlig tand tätt intill mandiblernas
rot. Mellanryggen mellan vingarne svarthllrig. Antennernas tredje led betydligt längre än - den fjärde. Den
hvita h!lrfransen fullständig !l 3:e och 4:e ryggleden,
men breclt afbruten i midten !l den 2:a.
26. A. denticu!ata.
** Kinderna utan tand. Mellankroppen ej svarlb!lri g ofvan

*

mellan vingarne.
t- Antennernas tredje led ej längre än den korta fjärde
leden. :Bakkroppens ryggleder 1-5 alla med full ständig, ljus hårfrans i bakkanten. Benen svarta
eller mörkbruna.
I. Bakkroppens ryggleder tätt Mriga och med
Ansiktets bår
ockragul-smutsgnl hå rfrans.
mörkgr!l. Sjätte bnkleden djupt urringad med
24. A. nig riceps.
föga tillbakaböjd kant.
2. Bakkroppens rygg-leder mindre tält håriga med
hvitaktig hårfrans. Ansiktets h!\r hvita. Sjätte
bukledens bakkant urringad och starkt tillbaka25. A. fus cipes.
böjd.
tt. Antennernas 3:e led betydligt (!ltminstone ½ gllng)
längre än den 4:e. Hll.rfransen !l bakkroppens
ryggleder hvit, afbruten i miclten, åtmin stone !l 1:a
och 2:a leden.
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Benen svarta, hvithåriga. Bakkroppens sista
ryggled längs midten naken. (Detta nakna fält
täckes ofta af 6:e ledens hår och förbises d l\
lätt; det saknas hos all a andra A11dre11a-hanar.)
a. Bakkroppens 5:e ryggled utan tydlig hårfrans. Andra och tredje ledens hårfrans i
midten bredt afbruten, den fjärde ledens hel
e ll er obetydligt afbruten i midten. Bakkroppens hårfransar tunna, tilltryckta. Bak27. A. a/bicrus.
kroppen ofran nlllristad.
b. Bakkroppens 2:a-5:e ryggled i bakkanten
med bred och tät hl'lrfrans. Bakkroppen
ofvan punkterad.
a'. Endast andra ledens hårfrans i midten
28. A. m-gmtata.
afbruten.
Andra och tredje ledens hårfrans i midb'
ten bredt afbrutna. 29. A. Thomsoni.
2. Fötterna amt baktibierna gula, de senare med
e n mörk fläck i midten på utsidan. Bakkroppen
ofvan med lät, men kort , mörkgrå beh!'tring och
lwit hl\rfrans å lederna 2-4( -5) ; den å 2:a
35. A wilkella.
leden afbruten i midten.
Bakkroppen ofvan täll och tydligt punkterad; andra och
tredje ryggleden med i midten afbruten, fjärde med hel hår1.

/3.

00 •

frans.
1. Antennernas tredje led lika lång som den fjärde eller
något kortare. Fötternas sista led rak, med klor af van 36 . .--1. convexiusru/11.
lig längd .
2. Antennernas tredje led mycket (nästan dubbelt) längre
än den fjärde. Fötternas si ta led 11\ng, bl\gböjd och
3 7. A. c,11711111g11la.
med !?inga klor.
Bakkroppens tredje bukled nära roten med en tydlig, böjd tvärfilra. Antennernas tredje led nästan dubbelt längre än den
fjärde. Bakkroppen ofvan punkterad, i spetsen rödh llrig med
3-4 hvita , i midten knappt afbrutna tvärband 3. lederna (1-)
38. A. clllysoP, 1!{a,
2-4. Ben svarta.

2.

I.

ffon or.

Mella,n kroppen ofvan glänsande, nästan naken, alldele, utan längre hå r
och endast glest beklädd med mycket korta, rnrta smil.hår; efterryggen
på sidorna med f1l. och glesa h!lr. Bakkroppen ofran ofta del vis rödgul
eller rödbrun, starkt glänsande , 2:a och 3:e leden pli hvardera sidan, den
4:e nästan i hela bakkanten med hvit hårfrans; analtofsen rödgttl; pannI. A. hatto,jiana.
strecken sedda ofvanifr3.n si lfverhvita-gul hvita.
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Mellankroppen ofvan mer eller mindre tält hårig; håren oftast l!'mga.
A. Bakkroppen delvis rödgul. Pannstrecken sedda ofvanifrån hvita--gula.
Baklibierna ofvan med svartaktig, under med hvit behåring.
a Bakkroppens leder 2-6 helt och h1lllet eller 1ltm instone i bakkanten (var. nigrescms) gula-rödgula; andra och tredje bukleden
i midten med en fin tvärlinje ; analtofsen rödgul.
2. A. marginata.
fl. Bakkanten af första samt hela 2:a och 3:e bakkroppslederna rödgul, 4:e och 5:e svarta med hvit h:hfrans; andra och tredje bukmidten svartgrå-brun, på silederna utan tvärlinje; analtofsen
3. A. ci11gttlata.
dorna hvit.
B. Bakkroppen svart-svartblå.
a. Efterryggens öfre, trekantiga fält groft, gallerlikt rynkigt och baktill tydligt begränsadt af en upphöjd linje.
* Pannstrecken hvita. Analto[sen guldgul. Bakbenens skenben
och fötter liOigt gula. Mellanryggen ofvan med lifligt rödbrun behllring. Bakkroppen groft punkterad, ofvan gläusande
4, A. albicans •
och nästa n naken.
Pannstrecken roslbrnna -svartbruna. Analtofsen mörkbrun-

....

vart.

Bakbenens skenben och fötter gula och gulh!l.riga; sporrar
lj usa.
a. Ansiktet !ltminstone i midten samt bröstet hvithllriga.
5. A. tibialis.
6. A. Morawitzi.
b. Ansiktet samt bröstet svarthllriga.
2. Bakbenen svarta och svarlh!\riga; sporrar svartbruna.
a. Hela kroppen svarth1lrig (mellankroppen tundom ofvan
delvis gr!\hårig) utom baktibierna, som p!I. undre sidan
äro hvith åriga. Bakkroppens 2:a ryggled p!I. hvardera
sidan nära kanten med en liten äggrund fördjupning.
7. A. c01·bon01'in.
b. Mellankroppen ofvan samt bakkroppen vid roten hvithåriga; ryggleclerna 2-4 på hvardera sidan med hvilgr!\ hllrfrans i bakkanten. Bakl!\r och baktibier på
undre sidan ljush3.riga. Bakkroppens andra ryggled
8. A. nigrospina.
utan fördjupning.
Efterryggens öfre, trekantiga fält slätt eller endast groft punkteradt, ej baktill begränsadt af någon upphöjd list.
* Bakkroppen of van nästan naken eller h3.rig; dess n1eller ta
ryggleder alltid utan tydlig ljus hårfrans i bakkanten. Analtofsen svart-mörkbrun. Pannstrecken svarta-gulbruna,
t. Bakbenens skenben och fötter svarta-svartbruna.
§. Mellankroppen ofvan helt och hållet eller till största
delen med hvitgdi-hvit behåring. Bakbenens sken ben
och fötter svarthllriga. Bakkroppen ofvan nästan naken .
. ista ryggledens midtplåt utan f:lror.
1.

p.

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 19 0 3.

r. Mellankroppen ofvan mellan vingarne svarthl\rig.
9. A. cinerai-ia.
Bakkroppen med bH\aktig glans.
2.

Mellankroppen ofvan helt och h1\llet gr!lh!lrig. Bak10. A. ovina.
kroppen ofvan nästan rent s,•art.

§§. Mellankroppen ofvan med rödgul-grågul beh!lring.
0

Bakkroppen plattad och mycket bred, 5 mm. eller
mera. Sista ryggledens midtpl!lt slät utan sidof!lror.
Pannan med m. ·I. m. svartaktig beh!lring.
+ Baktibi~rna med enfärgad behl\ring.
Bakkroppen ofvan
r . Baktibier svarthåriga.
nästan naken.
a. Kroppens undre sida och benen svartl I. A. thoradca.
håriga.
b . Kroppens undre sida och 11\ren med hvitgtilaktig behhing.
12. A. pectoralis.
2. Baktibier med rödgul beh1\ring. Bakkroppen
ofvan ganska tätt b!lrig; lederna I och 2 samt
ofta äfven roten af tredje leden gulh!lriga,
de följande svarthåriga.
13. A. nigrorzma.

+ +. Baktibier ofvan med svartbrun-svart, under med
r 4. A. trimmerana.
hvitaktig beh!lring.
00

Bakkroppen högst 4 mm. bred. Sista ryggledens
midtpl!lt med tydliga sidof3.ror, som begränsa elt
trekantigt fält i midten.
+ Bakkroppen ofvan ända till spetsen med lång
och ganska tät, ljtts beh3.ring; analtofsen mörk16. A. pracox.
brun.

+ +. Bakkroppen endast l\ första och andra ryggleden
med långa ljusa hår, l\ de följande med kort
behl\ri ng.
r . An iktet hvith3.rigt.
a. Bakkroppens tredje och fjärde ryggled
I 7. A. he/vo/a .
med ljus behl\ring.
b. Bakkroppens tredje och fjärde ryggled
19. A. fucata.
med svart behl\ring.
2. Ansiktet med svartbrun-svart behå ring.
a. Baktibierna ofvan med svartbrun-svart,
under med hvitaktig behll.ring.
a'. Bakkroppen vid roten punkterad.
18. A. vm·ians.
b'. Bakk roppen ej punkterad.
20. A . lapponicn.
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b. Baktibierna och baklåren med gulbrun
beh!iring. Bröstets sidor under vingarne
svar thåriga .
21.

tt.

A. gw)'1tn11a.

Bakbene ns skenben och fötl:er brungula-blekgula.
Ansi ktet ljushlirigt.
1 . Bakkroppe n fint nål ristad, ej punkterad.
19. A. fucala .
(Jfr äfven 39. A. lmmilis.)
2. Bakk roppen ofvan tyd ligt punkterad, ej nl\l -

0

r istad.
22 .
00

A. vi<•lascen s .

Ansiktet med svart eller svartbrun behåring.
1. Bakkroppen ofvan helt och h3.llet med lång och
tät, sva rt behåring. Mellankroppen ofvan merl
rödgul, i öfrigt med svart behåring.

15. A. clarkelln.
2.

Bakkroppen ofvan endast vid roten med längre,
ljusa h3.r, för öfrigt enda st korthårig eller nästan naken.
a. Baktibierna ofvan med svartakti g, under med
hvitaktig beh!iring.

18. A. z•n1·ia11s.
b. Baktibierna med lifligt rödgul beh3.ring.
Brö tet ljushårigt.
23, A. 1·1tjicrus.

**

Bakkroppens mellersta ryggleder åt min stone pli sidorna med
tydlig, lj us (hvit-gulJ hårfran s i bakkanten; härigenom uppko mma t1·ärband, ,om genom sin färg tyd ligt ski lja sig från·
elen öfriga behåringen.

t.

Ryggl ederna 2 och 3 eller 2-4 med hela (i midten ej
afbrutna), ljusa tvärband, d . v. s. bakkantens hårfrans är
äfven i midten väl utveck lad. Baki enens skenben och
för ta fotled svarta ell er mörkbruna.
0
Ansiktet, bröstet och benen svarthl\ri ga. Hjässan och
mellankroppens öfrc sida med li fligt rödgul behåring;
bakkroppens fö rsta ryggled samt ett i midten bredare
tvärband l\ andra, tredje (och fjärde) ryggleclen gulh!\riga; dessa leder i öfrigt samt (fjärde och) femte
ryggleden i sin helhet svar th!'triga . Sjätte ryggledens
24. A . nigriccps .
pH\t med sidofåror.
00
Ansiktet och b röstet lj ush.l.riga. Äfven fj ärde r yggleden med ljust tvärband.
I . A naltofsen mörkbrun-svartaktig. Sjätte ryggledens
pllh med siclof!iro r. 10-12 mm .

20 0
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a. Mellankroppen ofvan med rödgul behåring.
Bakkroppens tvärband gulgrå. Pannstrecker~
grhktiga.
25. A. fusdpes.
b. Mellanryggen svarthårig. Bakkroppens tvärban d
hvitgdL Pannstrecken svartaktiga.
26. A. de11ticulala.
Analtof en guldgul. Sjätte ryggledens pl åt utan.
tydliga sidof3.ror. 14-16 mm .
38. A. ch1ysop_11ga.

Andra och tredje eller åtminstone andra ryggledens hårfrans i midten afbrmen.
0
Bakkroppen, tredje och fjärde bukled utan intryckt
tvärlinje, sällan med en grund tvärintryckning, som
dock ej liknar en linje. Sista ryggledens pl3.t med
afrundad spets.
§. Öfverläppens nll.got upphöjda rotfält utd raget, nästan
trekantigt och spetsigt. Pann-strecken ofvanifrån sedd a hvita
-hvitgula. Baktibierna svart aktiga. med hvitaktig, i gult
Fig. 23. Sista ryggskiftande behåring. Analtofsen
ledens nakna plåt
Sista
hos honan af An. mörkbrun-svartaktig.
ryggledens nakna plll.t stor med
dnna albicrus.
mycket bred, neclplattad kant, li. att det upphöjd a
midtfåltet blir smalt och spets igt (tig. 23).
I. Bakkroppens andra och tredje ryggleder tätt
och fint punkterade.
a. Andra ryggledens hvita tvärband knappast,
tredje och fjärde ledens ej afbrutet i midten .
28. A. argmtatft.
b . . \ndra och tredje ryggledens hvita tvärband
i midten bredt afbrutet, den fjärde s samman29. A. Thomsoni.
hängande.
2. Bakkroppen ofvan fint nålristad, ej märkbart
punkterad. Andra och tredje ryggledens bakkantsband i midten afbrutet.
27. A. albicrus.
§§. Öfverläppens rotfält kort med bredt afrundad, tvär·
huggen eller urringad spets. Sista ryggledens pI!lt
af vanlig storlek eller liten, slät eller med sidofara.
+. Pannstrecken svarta eller svartbruna. Mellanryggen svarthll.rig eller nästan naken. Andra
och tredje ryggleden med bredt afbruten hårfran s. 7-9 mm. långa.
I. llakbenens sken ben och fötter jämte behll.ringen lilligt gula. Baktibierna mycket bre-

--~---
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dare i spetsen än pll midlen. Mellanryggen
svarth3.rig. Efterryggens sidor med 13.ng och
30. A. tarsata.
tät, h,vit hårfrans.
Bakbenen svarta, skenbenen i spetsen knappt
bredare än på midten; deras bchB.ring ofran
Efterryggen$
mörkbrun, under hvilaktig.
sidor med kort och gles h B.rfran •
3r. A. coitana.

+ + Pannstrecken ofvani frlln sedda ljusa, hvita eller
blekgula, säll an mörka, men mellanryggen i sll
fall med tydlig, lju behllring.
J. SmB. arter, 5-6 mm. långa. Pannstrecket
blekgult, hvilskimrande. Bakkroppens ryggleder 2 och 3 endast på sidorna med hvit
hllrfrans, den fjärde äfven i midten med
hllrfrans, men denna mycket gles. Baktibierna svarta med ljus behllring. Analtofsen
gles, brunaktig. Sista ryggledens pll!.t med
sidofåror.
r. An len ner svarta. Bakkroppen ofvan ej
märkbart punkterad, n!'tlristad.
32. A. parvula.
2.

JJ.

Anten ner pll undre sidan och i spetsen
Bakkroppens ryggleder vid
rödbruna.
roten svagt punkterade.
33. A. 111inutula.

Större arter, ro- r4 mm. 13nga.
r. Baktibierna svarta med rödgul behåring.
a. Fötternas sista led rak och af vanlig
l\lellankroppen ofvan ej tätt
längd.
korthårig. Analtofsen rödgul.
a'. l'annstrecken sedda ofvanifrån hvit•
gula. Bakkroppen tätt och groft
punkterad; dess ryggleder 2-4
med tydlig lwit h!trfrans, som ll de
bB.da första lederna är nl\got afbrulen
34. A. !abzalis.
i midten.
b'. Pannstrecken sedda ofvanifr!l.n gulbruna. Bakkroppen mera otydligt,
kornigt punkterad; andra och tredje
ryggleden endast på sidorna, den
fjärde nästan i hela bakkanten med
föga tydlig, gulaktig hårfrans.
39. A. humilis.
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c'. Pannstrecken sedda ofvanifdin mörkb runa. Bakkroppen ofvan tätt och
groft punkterad; rygglederna 2-4
med mycket tyd ligt hvitt tvärband,
som endast 1\ den första är obetydligt atbrutet i midten.

38. A . ch1ysopyg11 .
b. Fötternas sista led mycket lång och
b1\gböjd samt med l?tnga k lor. Mellankroppen ofvan mycket tält kortb!\rig.
Anallof en svartbrun . Bakkroppen
a ndra och tredje ryggled med i midten
afbruten, de n fjärde med fullständig
37 . A. curvzmg11lr1 .
h1\rfra ns.
2. Baktihierna och bakfötterna rödgula och
med lika färgad behS.ring. Pann strecken
svarta. Bakkroppen glänsande, tätt och
tyd ligt p unktera d; andra och tredje ryg~leden endast p1\ sidorna, fjärde äfven i
mi dten med gu lbvit h1\rfrans. Analtofsen
40. A. fulvago.
rödgul.
Bakkroppens tredje och fjä rde bukled med en fin, men
tydlig, int ryckt tvärlinje, som ej n1\r ut till sidokanterna. Bakbenens skenb en och fötter oftast gula och

00

gulhl\riga.
§. Sista ryggled ens pl åt i spetsen djupt urringad , tv!\tandacl. Bakkroppen ofvan fint n1\lr istad . Mellanryggen !\.tminstone delvis med rödgul beh!\ring.

35. A . wilkef/11 .

§§. Sista r yggledens plS.t i spetsen hel och afrundad.
Bakkr oppen ofvan tätt ocb fint punkterad. Mellanryggen med gulgrå-hvitak tig beh1\ring.
36. A. com,exiuscula.
1.

2.

A. !tattorfiana

Hane : hvithårig, mellanryggen och
analtofsen gulbrunt håriga. 13-15 mm. - Sk.-Ög.
A. marginata FABR. Behåringen hvitgrå, på mellanry!sgen
hos honan stötande i gult; bakkroppens första ryggled alltid i bakkanten gul ; hos var. nzgrescens 1 ) finnas två hvitaktiga punkter eller fläckar å honans munsköld. 9- 1 o mm.
Sk.-Ög. · s.; var. funnen i Dalarne och Jäm tland.
FABR.

1 ) yar. nigres,·ms n. ,·ar. <;?. Differ t abdomine supra nigricante, incisuris
tantum fnlve centibus et clypeo punctis Yel macul is duabus albidis ornato. -,-

In alpibus ScandinaYire.
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3 . A . dngufata FABR. Behåringen hvitgrå, tämligen gles, isynSk. - Stockh.
nerhet hos hon an. 7- 9 mm. 4. A. afbicans l\hJ LL . Hufvud och mellankropp hvithåriga,
mellanryggen hos hanen med gulbrun, hos honan med lifligt
rödbrun, tät behårin g; färggrä nsen mycket skarp. 8-11 mm .
Sk.-Lapl.
5. A. tibz"ahs KIRB . 12- 14 mm. - Sk.-Upl.
6. A. Morawit:::i TH0MS. 12 mm . - Sk.; s.
7. A . carbonaria L. Svarth årig, endast mellankroppen ofvan
hos d" gråhårig . r 3-15 mm. - Sk .--Ög.
S. A . nzg rospz·na THOMS . 14 mm . - Sk. ; s. Möjligen en dast en stylopiserad form af föreg . art.
9. A. cz'nerarza L. Genom den hvithåriga mellankroppen, som
ofvan mellan vingarne har ett bredt, hos honan skarpt framträdande, tvärband a f svarta hå r lä tt skild från alla andra
Sk. - Dalarne. Man akte si g för
arter. 1o·-r 5 mm . att förväxla hanen med 1lfehtta !tcemorrlioida/z"s cf'.
10. A. ov z·na KLU G. Svart; mella!'.lkroppen hos båda könen
Sk. - Damed enfärgad grå behåring. 12 - 14 mm . larne; s.
11. A . tlwracica FA BR . 14- 16 mm. - Sk.- Vg.
Sk.-Ög.
12. A. p ectorafz"s PER. 12 - 14 mm. 13 . A . nzgrocenea KIRB. 12-14 mm. - Sk.-Stockh .
14. A. trz'mmerana KIR B. Honans bakkropp ganska hårig; lederna 1 och 2 ljushå riga, de följande svarthåriga. 13- 14
mm . - Sk.- Upl.
15. A . cfarkeffa KIRB . 12 - 13 mm . - Sk. -Lapl.
16. A. prcecox ScoP. (= !te fvofa THoMs. ). Hona : hufvud och
mellankropp ofvan med gulakti g, under med hvitaktig behäring. Denna och de fyra följ ande arterna stå hvarandra
nära och kunn a lä tt för vexlas. 10-1 1 mm . - Sk.-Dalarne .
17 . A . !telvola L. ( = angulosa TH011rs .). Honan är utmärkt
frå n föregående arts däri genom , att första och andra bakkroppslederna äro beklädda med gula- rödguln. hår, som äro
betydligt längre ä n de hvitaktiga håren å 3 :e och 4 :e le•
Sk.-Upl.
derna. 10- 12 111111. Sk .-Upl.
18. A. van·ans K IRBY . 11-12 111111 . -

75

204
19.

20.

2 r.

2 2.

2,3.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
3 r.
3 2.
33.

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT

I

90 3.

A . fucata SMITH. Till fä rgteckningen mycket lik A . albicans,
men lätt skild genom efterryggens beskaffenhet. 1 r- r 2 mm.
-;:- Sk. -Dalarne.
A. lapponica ZETT. Mycket lik föreg. art, men med mörkare bakben och mörkhå rig panna. 1 r-r 2 mm . - Ög. Lapl.
A . gwynana KIR BY. Honan svarthårig, endast hjässan,
mellankroppens ryggs ida samt första och andra bakkroppslederna ofvan med rödgul beh åring; till färgen lik A. clarkella, men mycket mindre. 9- 1 o mm. - Sk. -Upl.; a.
A . violascens THOM S. Genom den punkterade bakkroppen
lätt skild från fucata och rujitarsis, som i öfrigt äro mycket
lika. Hanen med gulgrå behåring; antennernas tredje led
= den fjärde. H onan å mellankroppens öfre sida med grågul behåring; pannstrecken ljusa med guldglans, ko rta och
smala. 9-10 mm. - No rr!.; s.
A . rufitarsis ZETT. H onans bakkropp ofvan nästan naken,
ytterst fint nålristad, ej punkterad. 9 -10 mm . - Sm å!.
-Ves terb.
A. nigriceps KrR B. 11 -12 mm. - Sk.-Ög.; s.
A. fuscipes KIRB. J0 -12 mm. - Sk.-Ög. Pa ljungmark.
A. deuticulata Krn B. 10- 12 mm . - Sk.-Stockh.
I
Sk.-Lapl. - Denna
A. albicrus KIR B. 9-11 mm. och de två närmast följande arterna stå hvarandra nära och
skiljas från alla andra dä rigenom, att bakkroppens sista
ryggled hos d" bar en naken midtfåra och hos honan ovanligt breda sidofåror (tig. 23).
A. argentata SM. 9- 10 mm. -- Sk.-Vg.
A. Tlwmsoni AuR1v. (= proxima TH0~1s.) 9-ro mm.
- Sk.; s. - TH011s0Ns A . pro:rima bar tydligt punkterad
bakkropp och ti.r dä rföre ej samma art som KIRBYS proxz·ma.
A. tarsata NYL. 7- 9 mm . - Sk.-Vg.
A. coitana KrnB. 6-7 mm. - Sk.- Jämtl.
A . parvula KrnB. Bakkroppen ofvan fin t nålristad, men ej
punkterad. 5-6 mm . - Sk.- Jä mtl. ; a.
A . nana KIRB. Lik föreg. men lätt skild genom den tydSk.
ligt, men fint punkterade bakkroppen. 5-6 mm.
-Dalarne.
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A. labialis KmB. Honans sista ryggled med slät rnidtplåt.
Hanen lätt igenkänd på den ljusa munskölden. Påminner
Sk.; s.
om släktet Halirtus. 9- 1:;. mm. med hvit hårryggleder
2-4
Honans
A . wilkella KIRB.
frans, som är afbruten i midten å 2:a och 3:e leden. 13-·
Sk.-Stockh .

15 mm. -

Lik föreg. art, men lätt skild geSk. nom de n punkterade bakkroppen. 9-12 mm. Hels.
3 7. A. curvungula TH0~1s. Öfverensstämmer Tl}ed convexiuscula
i de n punkterade bakkroppen, men lätt skild genom fötterSk., Gotland
n as lå nga, böjda kloled. 1 1 - r 4 mm.

36.

A. conve:n'uscula KmB .

(LAMPA) i

S.

38 . A. clwysopyga ScHENCK. Honan med grå behåring och
Sk.
svar ta ben. 12-16 mm. 39. A. lmmilis lMH. Bakkro ppens ljusa tvärband mycket otydVg., Ög.
li ga. 9-10 mm . Sk.-Ög.
40. A. fulvago KmB. 10- 11 mm. 25.

Sikt Halictus LATR.

Trots en ofta betydlig yttre lik het skiljas hithörande arter
lätt från dem, som tillhöra föregående och efterföljande slä kte ,
genom de i öfversikten upptagna kännetecknen . Honans sjätte
ryggled nästan dold under den femte.
H anarne hafva mycket längre antenner och oftast smalare
bakkropp iin honorna. Antennskaftet är hos honan mycket långt
och utgör ungefär en tredjedel af antennens hela längd, hos hanen ä r det mycket k0rtare.
Äfren dessa bin bygga i jorden, ofta t i h!lrd mark och i stora kolonier.
Man känner, att honorna af n!lgra a rter hjälpas l\r med \'issa sidor af a rbetet ,
hvarigenom här visar sig början till samhällshi ldning. Alla v!lrn arter böra
noggrannt studeras med afseende p:l. sina lefnaclsvanor.

Artöfversikt.
I.

Kroppen sva rt, ej metallisk.
A . Bakkroppens ryggleder i bakkant en 1) med ljus hB.rfrans, som bildar

Man bör noga akta sig all förväxla de ljusa banden i ledernas bakkant med dem, som hos flere arter finna s vid ledernas rot.
1)
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skarpt framträdande, hela eller i midten atbrutna tvärband. - Hane:
bakkroppens bukleder nästan nakna, utan långa hllr; sista ryggleden
kullrig, utan grop.
a. Hane: antennerna, utom i spetsen oc h vid roten, gula, deras sista
led halfmånformigt böjd; bakkroppen ofvan med sex full ständiga,
ljusa tvär band. - H ona: bakkroppens leder 2, 3 (och 4) äfven
vid roten med ett ljust gulgr!ltt tvärband, deras bakkants band
I . H. se:xcinctus.
gulaktigt.
13. H ane: antennerna 3.tminstone ofvan mörka, deras sista led rak;
bakkroppen ofvan endast med fyra ljusa tvärband. - Hona :
bakkroppens ryggleder utan ljust tvärband vid roten , deras bakkantsband hvita.
* Hane: hufvudets sidor undertill knllriga; mandiblerna med
rak undre kant. - Hona: bakbenens kenben och fötter lifligt gula; mellanryggen med rödgul behåring.
2 . H. 1·ubiamdus.

**

B.

Hane: hufvudets sidor undertill dj upt sk3.lformigt urh!llkade;
mandiblerna i undre kanten nära roten utvidgade. - Hona:
bakbenens sken ben och fötter brnna-svartaktiga; mellanryggen
3. .ff. qufU!ricinctu.r.
med grå behåring.

Bakkroppens ryggleder utan ljus hårfrans i bakkanten ').
a. Bakkroppens ryggleder med svart bakkant. Andra, tredj e och
stn,;dom äfve n fjärde ryggleden vid roten med ett tvärband (eller
metl tYärfläckar) af fjällika, hvita hår.
*. Bakbenens skenben svarta. Medelstora arter, 7-9 mm. -

**

Hanens bukleder håriga.
Bakkroppens ryggleder
1. Efterryggens rotfält groft rynkigt.
ända till bakkanten tydligt punkterade.
a. Hane: fötternas första led lwit-hvitgul. Ifon a: vingmärket sva rtaktigt ; bakkroppens första led tätt punk4. /-/. /eucozonius.
terad.
Hona : vingmärket blekt,
b. Hane : fötterna svarta. midten glest punkgulaktigt; bakkroppens för sta led
5. EJ. zonulus.
terad och starkt glänsande.
2, Efterryggens rotfält med fina å a r.
a. Bakkroppens ryggleder i sin bakre hälft ej punkterade,
glän a nde och knappt märkbart nålristade. Behåringen
6. H. sexnotatutus.
ljusgrå. Fötterna mörka.
b. Bakkroppen punk terad. Behåringen m. I. m. stötande
i brungult. - Hane: fötterna ljusa.
7. H. :xanthopus.
Bakbenens ske11ben gula. Större art, I 1-13 mm.
11. /-/. qundriuotnlus.

1) se noten ?t förcgåen le sida.

I,
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fJ. Bakkroppens ryggleder med ljus (brungul-brun ), hinnaktig bakkant
eller, d!l bakkanten är mörkare, utan tydlig hvit behåring vid
roten.
* Efterryggens rotfält groft rynkigt. Andra och tredje ryggleden (utom någon gång hos d') vid roten med tydligt hvithårigt tvärband eller med hvita idofläckar. Större arter, 7
Hane: bakkroppens buksida nästan naken, en- 1 0 mm. dast med några korta hår. - Hona: efterryggens bakre, lodräta del upptill (!ltminstone på sidorna) begränsad af en upphöjd kant.
0
Hane: antennerna nå ej till bakkroppens midt, enfärgade,
svarta; rygglederna 1-3 ofta mer eller mindre röda. Hona: bakkroppen fint, men tydligt punkterad: större, 9
- 1 0 mm.
1. Efterryggens rotfält tydligt begränsadt af en b!lgböjd
8. H. calcealw.
kant.
2 . Efterryggens rotfält utan begränsning bakåt.
9. H. albipes_
00
bakkroppens
till
n3.ende
långa,
mycket
antenner
Hane:
midt, under brungula; bakkroppen svart. - Hona: bakkroppen starkt glänsande, knappt punkterad; mindre, 7
JO. H. /11/vicomis.
-8 mm.

**.

Efterryggens rotfält fint strieradt eller punkteradt. Bakkroppens ryggleder utan hvila tvärband eller fläckar vid roten.
:\lindre arter; 3- -6(-7) mm. - Hane: bakkroppens buksida
Hona: efterryggens lodräta del
tämligen tält Hlnghårig. upptill afrundad, ej begränsad af någon kant.
0
Hane: munsköld , öfverläpp och mandibler svarta; buklederna i hela. sin bredd h1lriga. - Hona : mellanryggen
glänsande, glest punkterad; bakkroppens ryggleder 2-4
12. H. villosu!us.
tätt och fint punkterade.
00
Hane: munsköldens nedre del, (mandibler) och öfverläpp
hvitgula; buklederna ej öfver hela sin hredd h!l'riga. llona: mellanryggen tätare punkterad, mindre glän ande .
1. Hane: fötterna, !ltminstone delvis, ljusa, gulaktiga. -Hona: bakkroppens första ryggled fint, men tydligt
punkterad.
a. An siktet mellan ögonen tydligen längre än bredt.
- Hane: bakkroppens bukleder endast i midten
håriga. - Hona: efterryggens rotfält tydligt strie13. H. punctalisJi11111S.
radt.
b. Ansiktet mellan ögonen ej längre än bredt. Hane: buklederna 3-5 med hvila hårtofsar vid
hvardera sidan. - Hona: efterryggens rotfåll punk14. H. nitidiusmlus.
teraclt.
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Hane: fötterna mörka, svartbruna-s,·arta. - Hona:
bakkroppens första ryggled glänsande, glatt utan punkter.
15 . .II. minulw.
a. Större, 6-6, 5 mm.
16. Il. 111in11tissimus.
b. Mindre, 3-5 mm .
Hela kroppen eller åtminstone hufvudet och mellankroppen metalliska ,
gröna-grön bl.I..
A . Äfven bakkroppen metallisk, grön.
a. Hane: benen helt och hållet, eller åtminstone sken ben och fötter
blek t gula. - Hona: bakkroppens ryggleder med tydliga, ljusgrå
tvärband, som bekläda såväl ledernas bakkant som deras rot.
I. Hane: antennerna på undre sidan ända till petsen gulbruna;
sjätte buk leden utan grop Yid roten. - Hona: hjässan baktill på hvardera sidan med en fördjupning; bakkroppens ljusa
tvärband breda och fullständiga.
I 7. I-f. tw11ulonm1 .
2. Hane: antennerna p! undre sidan i spetsen svarta; sjätte
bukleden vid roten med en tyd li g fö rdjupnin g, som på hvardera sidan begränsas af en liten knöl. - Hona: hjässan utan
fördjupningar; bakkroppens ljusa tvärband s malare och delvis
18. II. jlavipes.
afbrutna i midten.
Hona: bakkroppens ryggleder utan
{J . Hane: sken ben mörka. ljusa tvärhand i• bakkanten , men väl vid roten.
2.

Il.

B.

19. II. S11uath111anellus.
Bakkroppen s,·art eller mörkbrun .
«. Hane: öfverläpp, mandibler och fötter blekgula. - Hona: bakkroppen utan tydliga, ljusa tvärband; bakbenens inre sporre med
20. II. leucopus.
5 fina taggar i bakkanten.
{J. Hane: öfverläpp, (mandihler) och fötter mörka. - Hona: bakkroppen vid roten af andra och tredje ryggleden med tydligt, i
midten afbrutet, gråhvitt tvärband , bakbenens inre sporre med
2 I. H. 11101·i,,.
endast tre taggar i bakkanten.

c'

I

'

3.

H. sexcinctus FABR. 12-15 mm. - Vg.; s.
H. rubz'clmdus CHRIST. 10-11 mm. - Sk.-Vb.
H. quadrfrz'nctus (FABR.) Ttto~rs. ro-r r mm. - Sk.-

4.

H . leucozonius SCHRANK.

1.
2.

Stockh.

5.
6.

7.
8.

Denna och följande arls hanar
äro korta och breda och likna därigenom honorna till kroppsformen . 8-9 mm. - Sk.-Upl.
H. zo111tl11s S~r. 8-9 mm. - Sk.-Ög.
H. sexnotatul11s ScHENK . 7 mm. - Vg.; s.
H. xantltopus Kmnv. 11-13 mm. - Sk.· s.
H. calceatus ScoP. 8 - 1 o mm. - Sk.- 1orrb.; a.

I

I

So
'

'

r
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3.

14.
J

5.

I
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19.
20.
2
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H . albipes FARR.

Mycket lik föreg . art, men någpt mindre; hanen blekare och nästan alltid med i midten röd
bakkropp; honans 2:a-4:e ryggled med fin blek behåring;
den andra mindre glänsande och mera punkterad. 7-9
mm. - Sk, (s.) - Lapl.; a.
H . fu.lvicornis KIRB . . 6-8 mm . - Sk.-Lapl.
H. quadrinotatus K1~a'. Hona: bakkroppens ·andra och
tredje ryggleder med hvita sidofläckar vid roten; pannan
lik a bred som lång . 7-8 mm. - Sk.; s.
H . '-villosulus KJRB . 6-7 mm . - Sk.-Stockh.
H . jJ1tnctatissimus ScHENK. 6-7 rr,im, - Öl. (Boheman),
Ög. (Haglund); s.
H. nz'tidiu.sculus KIRB . 5- 6 .mm . - Sk.-Upl.
H . minutus ScHR. 6-6,5 mm . - Sk.-Ög.
H. minutissimtts KIRB. 3-5 mm. - Sk.--Ög.
H. tumu!oru.m L . 7 mm. - Sk., Got!. ; s.
H. jlavzpes FABR. 7 mm. - Sk .-Dalarne ; a.
H. smeatlunanellus KIR B. Lifligt bronsgrön eller blågrön,
föga hårig. 6- 7 mm . - Sk.
H. leu.copus KIRB. 5-6 mm . - Sk.-Stockh.
H. morio FABR. Honan är mycket lik föreg. arts hona,
men har tydli ga, ljusa tvi:irfläckar å bakkroppen. 5- 6 mm .
- Sk. - Upl.

26 .

Sikt Sphecodes LATR.

varta, groft punkterade, fint och kort håriga eller delvis
nästan nakna bin med bakkroppen till större eller mindre del
lifligt röd. I kroppsbyggnaden öfverensstämma de nära med föregående släkte, men knäskå l saknas hos båda könen, och honan
saknar hår för insamling af frömjöl.
Ansiktet är bredt, ej nedåt afsmalnande, och munskölden är
svagt kullrig. Halssköldens öfre kant ä r mycket skarp, och dess
sidoknölar fint och tätt hvithåriga.
Könen skiljas lättast på antennerna, som äro byggda sil.som
hos Halictus. Hos hanarne finnes å de sista lederna vid roten
en ringformig eller trekan tigt utdragen, genom sin ytterst fin a
Enlomol. Tid,kr., Årg. 24., H . 3 (,903).
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skulptur från den öfriga nätådriga delen tydligt skild, gråaktig
fläckJ som har olika form hos olika arter.
Arterna ära troligen alla snyltgäster hos Halictu s ; deras lefnad sätt är
dock ej säkert kändt.

'

Artöfver sikt.
Bakvingarn e med 7-10 h !lllhakar i framkanten ; större arter, 7-10 mm.
11lnga.
A. Efterrygge ns sidor oregelbund et rynkiga. - Hona : baktiuierna med
svarta smlltaggar i u\kanten; bakkroppe ns andra ryggled med tydlig
tvärintryck ning vid roten; vingar ganska sta rkt rökiga.
n. Hane: bakkroppen s sista bukled med en lo.ngsgllende, glänsande
fördjupnin g i midten. - Hona: sista ryggledens nakna plåt med
1. S. g ibbus.
smal, nästan jämnbred spets.
fJ. Hane: . bakkroppen s sista bukled utan fördjupning . - Hona: sista
ryggledens nakna plllt med tämligen bred, trubbig spets.
2. S. nticulatus.
Hona: bakt ibier
strimmiga.
t
B. Efterryggen s sidor nästan regelbunde
ryggled knappt
andra
s
bakkroppen
utkanten;
i
smlltaggar
med ljusa
märkbart intryckt vid roten; vingar ljusare; sista ryggl edens nakna
3. S. subqttadratus.
pl!lt bred och trnbbig.
n ryggleder
Bakkroppe
.
framkanten
i
.h!lllhakar
S(-6)
11. Bakviri.ga~ne med
den _bak r~; n!\got tunnare delen utan punkter.

I.

I.

IIonor.

Bakkroppe ns tredje ryggled utan mörk grop i sidokanten .
a. Sista ryggledens nakna pH\t ganska bred och trubbig; vingarne
tydligt rökiga.
* Sista ryggledens pl!lt med tydligt uppböjda kanter; frambenens
4. S. similis.
skenben framtill ljusa, brunaktiga .
frambenen
kant;
uppböjd
svagt
med
**. Sista ryggledens plllt
5. S. pi!ifi·ons.
svarta.
fJ. Sista ryggleden s nakna pl!lt smal, nästan jämnbred eller smalare
6. S. p1mcticeps.
mot roten; vingarne glas klara.
helt nära roten
sidokanten
hvardera
i
ryggled
tredje
n
B. Bakkroppe
med en liten , punkterad, svartaktig eller mörkbrun fördjupning ;
sista ryggledens nakna pl!\t smal och jämnbred. Fötterna och sken-

A.

benens spets ljusa, brunaktiga .
• Större, 7-8' mm. lång.
••. Mindre, 5-6 mm. lang.

--

7. S. C1'assus.
8. S. ephippim.

•
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Hanm·.

A.' De sista an ten nledern as gråak ti ga, ytterst fint , nätlik t ristade rotfält
sträcker sig ej till ledens midt.
a. A ntennern as tredje led knappt dubbelt kortare än den fjärde ;
4. S. similis.
sista ryggleden nästan slät (utan punkter).
p. A ntennernas tredje led knappast mer än en tredjedel af den
6. S. jnmrticeps.
fjär de; sista ryggleden tydligt punkterad.
B. De sista anten nledernas gråaktiga rotfält når p!'t undre sidan till leden s midt eller därutöfver.
«. Bakkroppens sista ryggled groft punkterad och ryl'lkig, föga
5. S. pilifi-ons.
glänsande.
p. Bakkroppens sista ryggle<l ej punkterad, fint n!'t lristad, starkt
glänsande.
* Antennledernas g råaktiga r otfält når ungefär till midten .
7. S. c,·asms.
** Antennernas gråaktiga rotfält når på undre sidan ända till
8. S. ephippius.
ledernas spets.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Svart ; första (helt och hållet eller till större
delen (~) eller hos cl' blott i bakkanten), andra och större
8 - 1 0 mm .
delen af tredje bakkroppsleden lifligt röd . - Sk.-Upl.
S. retz'culatus THoM s. Till färgen lik föreg. art. -- 7-9
mm . - Sk.; s ..
S. subquadratus WESM . Till färgen lik föreg. arter; första
bakkroppsleden hos honan helt och hå llet röd . 8 - 1 0 mm .
- Sk.-Upl.;
S. sz'milz's WESM. I allo mycket lik föregående art, endast
skild genom hållhakarnes antal och efterryggens oregelbundet rynkiga sidor. 6-8 mm. -- Sk.-Upl.; a.
S. pz'lifrons THOMS. Äfvenledes ytterst lik de båda föregående; hos hanen äro största delen af första bakkroppsleden, en fläck i midten af den andra samt större delen af
den tredje svarta. 9 - 10 mm . - Sk.-Dalarne ; a.
S. punctz'ceps THoMs. Hos hanen är vanligen endast första
och andra ryggledens bakkant brunröd, hos honan lederna
1 - 3 röda, den tredjes bakre del dock vanligen svart. 6-7
mm . - S_k .-Ög.; s.
S. crassus THOMS. Till färgen lik föreg . art. 7- 8 mm.
- Sk .-Vesterb.

S. gz"bbus L.
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Hanen vanl. utmärkt därigenom, att större
delen af första bakkroppsleden samt ett skarpt tvärband
öfver midten af andra och tredje ä ro svarta, honan till
fä rgen såso m föreg. arter. 5- 6 mm. - Sk.-Upl.; a.

S. eplzz'ppius L.

13 .

Underfam . Colletinre.

Genom tungans form (fig. 4: r, t) skiljas hithörande bin genast från alla föregående. Bakvingarnes rotflik är lång och når
till tvärribban. Bakbenens skenben sakna knäsk ål.
Släktöfversikt .

A.
B.

Framvingarne med tre kubitalfält. Kroppen med lå ng be27. Colletes.
håring.
Framvingarne endast med två kubitalfält. Kroppen nästan
28. Prosopz·s.
naken.
2 7.

Sikt Colletes

L ATR.

Slem bin.

Hufvudet ä r bredt, och pannan hos honan med breda
streck invid ögonen; pannstrecken äro dock ej sammetsludna
såsom hos Andrena. Framvingarnes andra kubitalfält är lika
stort som eller större än det tredje; hä rigenom skiljas dessa bin
lättast från Melz'tta och andra snarlika hin; fram vi ngarn es disktvärribba ä r nästan rak; bakvingarnes rotflik lång. Efterryggen
är nästan lodrätt stupande, och dess rotfält utlöper nedå t i en
blankpolerad glä nsande spets. Bakkroppens första ryggled har
b redt afhuggen och starkt sluttande rotdel ; sista ryggleden utan
plåt. Bakbenens lår och skenben hos honan med samlingshår.
K önen skiljas som vanligt lättast på antennerna ; hanens
första ryggled är alltid _h elt och hå llet långhårig.
Ar t.ern a bygga i jorden, vanligen i grus elle r sand backa r ; deras celler
best[ af en nästan glasklar hinna, som bildas af en i lu fte n steln ande vätska.
Hos dem lefva Epeoltts-artern1 s3.som snyltgäster.

Artöfversikt.
I.

Bakkroppen utan tydliga ljusa tvär band, i sin helhet med ganska 13.ng
och mjuk beh3.ring. Kinderna nästan s3. 13. nga som ögats bredd. Större
l . C. cuniculnria.
art, 12-15 mm.

-
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II.

I

3:

I; I.

2I

3

Bakkroppen med skarpt framträdande lj usa tvärband af tilltryckta hår,
vanligen endast 3. första rygglecl en lllngh3.rig. Kinderna kortare. Mindre
arter, 8-10 mm . lllnga.
I.

A.

,

B.

H onor.

Bakkroppens första r yggled ofvan nästan ända till bakkanten hllrig,
ej eller glest punkterad. Bakkroppens andra r yggled vid r o t en utan
ljust tv ärband eller endast med ett smalt sådant.
a . Kindern a s3. långa, som mandiblernas bredd vid r oten . Bak2 . C. impunctala.
kroppen nästan utan punkter.
{J . Kinderna kortare än mandiblernas bredd vid roten. Bakkroppens
första ryggled groft, men tämligen glest punkterad ; de följ a nde
tätt och fi nt punkterade.
* Bakkroppens andra ryggled utan ljust tvärband vid roten ;
andra bukleden i midten med längre ljusa b&r.
3. C. daviesam, .
och glest, lju st
smalt
ett
med
ryggled
ndra
a
Bakkroppens
**
tvärba nd vid roten; a ndra bukleden endast korth3.ri g.
4. C. suecica n. sp.
Bakkroppens andra ryggl ed vid roten med ett sammanhängande bredt
tvär band af tilltryckta fjällika h&r ; första rygg leden tätt punkterad,
i bakre delen naken uta n !!inga h3.r.

a. Bakkr oppens första ryggled med brungul , hinnaktig bakkant.
Större arter, 10-11 mm. Mellankroppen ofvan med rödgul
beh&ring.
1. Bakkroppe ns första ryggled endast p& den främre, lod räta
delen och i kanten af den v&gräta delen hårig, ofvan
stark glänsande, fint, tätt och regelbundet punkterad.
5. C. succincla.
2. Bakkroppens första ryggled ätven vid framkanten af den
v3gräta delen h3.rig, min dre glänsande och mera oregel6, C. fodims.
bundet pu nkterad.
** Mindre art, 6- 7 mm. Mellankroppen ofvan med grllgul be8. C. balteata.
hllrin g.
Bakkroppens första ryggled ända till bakkanten svart, äfven &
den lodräta främr e delen till största delen naken, ofvan matt ,
7. C. picistigmn.
groft och tätt punkterad.

*

fJ.

2.

A.
B.

I-Innar.

Sista bukleden p!l hvnrclera sidan nära roten med en skarpt be5. C. succincta.
gränsad, tvärli ggande grop.
Sista bukleden utan dylika gropar.
«. Sista bukleden rnngs midten med en upphöjd linje, som p3. hvar<lera sida n begränsas af ett täthllrigt fält. Bakkroppen ofvan
2 , C. imp,m clala.
nästan utan p unkter. Kinder lllnga.
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Sista bukleden utan upphöjd midtlinje.

* Sista bukleden stor, p1l hvardera sidan före midten med en
trubbig, svart, h!\.rig tand.
3. C. daviesana.
*•. Sista bukleden utan tand i kanten, m. I. m. halfcirkelfonnig.
§. Första ryggleden ga nska tätt punkterad; sista bukleden
utan hnrtofsar.
1. Större arter, 9-10 mm.; sista bukleden med en grund
intryckning n hvardera sidan.
a. Sista bukleden glänsande, föga punkterad; de öfriga
buklederna med i midten afbruten frans i bakkanten.
6. C. foaiens.
ista bukleden föga glänsande, groft punkterad;
b.
de öfriga buklederna med hel bakkantsfrans.
7. C. picistigma.
2. Mindre art, 6-7 mm.; sista bukleclen jämn.
8. C. balteata.
§§. Första ryggleden glest punkterad; sista bukleclen stor,
glänsande, p!\ hviirdera sidan nära kanten med en h!\. rtofs.
9. C. suerica .
1.

C. crmz'culan'a L. Svart med ganska rik och lång, gulgrå
Sk.-Dalarne. Flyger endast
behåring. 12-15 mm.
tidigt om våren, mars-april.
Hos denna art lefver s!\.som snyltgäst elen mycket sällsynta skalbaggen
Hapalm bimamlatus, som framkommer ännu tidigare än hiet och endast
lefver en helt kort tid.

2.

3.

4.

C. z'mpunctata NYL.

Hufvud och mellankropp ofvan med
behåring; hanens bakkropp utan
grå
med
rödgul, under
tydliga ljusa tvärband. 7-8 mm. - Öl, Norr!.; s.
C. daviesana SM. Hufvud och mellankropp ofvan med rödgul (~) - grågul (d"), under med grå behåring. 8-9 mm.
- Sk.-Ög.
C. suecz'ca n. sp. 1 ) Till färg och punktering nära öfverensstämmande med föreg. art, men lätt · skilda genom de i öf-

1
Nigra, capite thoraceque supra fulvo -, infra
) Colletes suerica n. sp.
cano-hirtis; abclomine niticlulo segmento primo fere toto pallide piloso et minus
clense punctato, reliquis clense punctatis, breviter fusco-setosis, fasciis 5 clorsalibus canis, maris omnibus apicalibus prima medio late interrupta, feminai
prima ad basin segmenti secuncli tenui , reliquis apicalibus: segmento 2:0 ventrali feminre medio breviter fusco-setoso, ultimo maris magno, fere piano, apice
late rotundato, utrinque ad marginem fasciculato, hand clentato. - In Suecia
meridionali.
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5.

I

3:

I; I.

2I

5

versikten angifna känneteckn en; buksidans ljusa tvärband
hos hanen tydligt bredare i midten. 8 - 1 0 mm. - Got!.,
Ög., Stockh. ; s.
C. succz'ncta L. Behåringen såsom hos föreg . art; bakkroppen hos båda könen med synnerligt skarpt begränsade
Sk.-Upl.
och tydliga ljusa tvärband . 9 - 1 1 mm. I syn nerhet p:l ljungma rk .

6.

7.
8.

C. fodz'ens FouRCR. Lik föreg. art; bakkroppe ns tvärband
hos hanen något mindre skarpt framträdan de. 1o- 11. Sk.-Ög.
C. pz'cz'sti'gma THOMS. Till behåringen s färg lik de båda
föreg. 9 - 1 0 mm . Sk., Gotl.; s.
C. balteata THOMS. Ofvan med g råg ul, under med grå
behåring. 6-7 mm . - Sk.-Ög.; s.

28.

Sikt. Prosopis

FABR.

Stinkbin.

Genom framvingar n es tv ä nn e kubi tal fält, af hvilka det inre
{fig . 7 c) är betydligt större, den korta, i spetsen breda tungan
och den nästan nakna kroppen skilja sig stinkbien lätt från alla
andra. Bakvingarn es rotflik ä r lång och når bortom tvärribban.
Mellanbrös tets sidor med en från vingarnes bas lodrätt nedlöpande fåra.
Små svarta, illaluktand e bin med gula teckningar i ansiktet,
på halsskölden och benen.
Honorna sakna samling verktyg, me n bygga dock egna bon , i iMliga
stjälkar eller i trä. Om deras lefnadssätt känner man ännu föga med säkerhet. , De uppföda sina larver uteslutande med honung.

Artöfversi kt.
I.

Bakkroppens fö rsta led vid bakkanten p:l hvardera sidan hvith nri g.
A. Mellanbrös tet framtill vid öfvergången till den sluttan de dele n beg rän adt a f en tydlig, upphöjd tvärlist. - Kindern a 18.nga, knappt
k~rtare ä n ma ndiblernas bredd vid roten . H a nens ansikte hvith!lrigt.
I. P . hyalinata.
Efterryggens rotfält nätlikt rynkigt.
ansikte ej eller
anens
H
kant.
upphöjd
utan
ll
framti
B. Mellanbröste t
knappt märkbart hårigt.
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a . H~fvud et Hingsträckt, nedåt starkt afsmalnande, märkbart län gre
än bredt (fig. 24). Större arter. Efterryggens rotfält med tydliga
Jångsgående 3.sar.
* Hanen s antennskaft af vanlig byggnad. - Honans mun sköld
svagt punkterad, hennes halssköld mycket smal med ett gult
streck 3. hvardera sidan. Efterryggens rotfält matt; dess öfre
del ej genom någon kant skild fr3.n den lodräta delen .
1. Kindern a långa, knappt kortare än ruandiblernas bredd
vid roten . Hanens bakkropp utan valkar å buksidan.
2. P. g ena/is.
2 . Kinderna mycket korta. Hanen s bakkropp med en
valkformig tvärupphöjning 3. midten af tredje och fjärde
bukleden.
3. P. confusa.
** H anen s antenn skaft starkt förtjockadt, päronformigt, böjdt
(fig. 24). - Honans munsköld starkt punkterad , hennes halssköld bredare och ofvan enfärgadt svart. Efterryggens rotfält
starkt glänsande, groft rynkigt, dess öfre del genom en tydlig kant ski ld frå n den lodräta delen .
4. P . dijformis.
[:J. Hufvude t rundadt, ej längre än bredt; kinderna myck et korta.
Min d re arter.
• Hane: a ntennskaft starkt förtjockadt mot spetsen, trekantigt.
- H ona: ansiktets g ula fläckar smala strecklika, ej nående
intill mun skölden.
5. P . brevicomis.
** Hane: antennskaft - ej förtjockadt, eokelt. - H ona: a nsiktets
gula fläckar stora , fyrkantiga, nående intill munskölden.
6. P. pictijm.

Il.

Bakkroppens första led ej p3. sidorna hvithårig. Kinderna helt korta.
A. H a nen s a ntenner utan ljusa ringar. - Honans ansikte på hvardera
sidan invi d ögat med en ljusgul fläck.
a. Hufvud et långsträckt, längre än bredt, ned!l.t starkt afsmaln ande.
An siktets gula fläckar hos honan 13.nga och smala, belägna tätt
intill ögonen.
*. Mellanbröstet framtill utan upphöjd kant.
1. Hanen s antennskaft knappt utvidgadt, likbent trekantigt ,
svart; fötterna mörkbruna. - Honan s vinglock med en
g ul fläck .
7. P. commtmis.
2. Hanens antennskaft starkt utvidgadt, nästan liksidigt trekantigt, dess öfre hälft svart, den nedre gul; fötternas
första led gt1l. - Honans vinglock svarta.
8. P . amtulata .
»Mellanbröstet framtill begränsadt af en upphöjd. kant. Hanens antennskaft ej utvidgadt, fötterna gula, i spetsen brunaktiga. H onans vinglock med en gul fläck.,
9. P . subma1-gi11ata.

••
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fJ.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hufvudet rundadt, ej läng re än bredt, nedå t måttligt afsma lna nde ,
- H ona ns gula an siktsfläckar trekantiga, tydligt skilda från ögonen
och med längsta sidan intill munskölden . - Hanens antennskaft
mycket starkt utvidgadt till en fyrk"antig skifva, som i sin nedre
del är gul; dess 4:e och 5:e bukled med en upphöjd valk i
midten; dess mandibler g ul a och baktibier i spetsen svarta.
10. P. dilatata ,
Han ens a ntenner med ljusa rin gar, i det llere af lederna vid basen
äro röda och i spetsen svarta; deras skaft starkt utvidgadt till en
fyrka ntig , nedtill gul skifva . H onans ansikte och halssköld enfärgade, svarta.
1 1. P . R inki.

P. !tyalinata SM.

Svart med skenbenens rot och en fläck å
vinglocken gula; honan med en lång sidofläck invid ögat,
två streck å halsskölden och dess sidoknölar gula; hanen
med hela ansiktet nedanför antennerna, och fötternas första
leder gula. 5-7 mm. - Sk.-Upl.
P. genalz's THOMS. Svart med gula teckningar alldeles som
hos föregående art, men hanen dessutom med öfverläpp och
mandibler gula; honans munsköld ofta i spetsen rödaktig ;
5-7 mm. - Sk.-Upl. ; s.
P. confusa NYL . Svart med gula teckningar såsom föreg.
art; hanen dock med svart öfverläpp och en skarp gul linje
på antennskaftets undre sida, dess antenner under rödaktiga.
6-7 mm . - Sk.--Upl.; a.
P. dzfformis Ev. Svart med skenbenens
rot och en fläck å vinglocken gula; honan
dessutom med en vigglik fläck invid ögonen och halssköldens sidoknölar gula; hanen med hela munskölden samt en lång
sidofläck invid ögonen gula. 6, 5 -7, 3 mm .
Sm.-Upl.; s.
F.
JCJ r
1g. 24. ~u vud af
P. brevicornis NYL. Svart med skenbenens P. dijformis, hane,
rot och en fläck å yinglocken gula; honan
sedt framifrll.n.
med ett kort streck invid hvartdera ögat och halssköldens
sidoknölar gula; hanen med hela ansiktet nedanför antennerna samt fötternas· första leder gula. 4-5 mm. - Sk.-Sm.
P . pz'ctz'pes NYL. Svart med en gul fläck å halssköldens
sidoknölar och å vinglocken; honan med en bred, gul fläck
på hvardera sidan af ansiktet, ett streck å balsskölden samt
89
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skenbenens rot gula; hanen med hela ansiktet nedanför antennerna samt skenben och fötter gula, de förra före spetsen
med en svart fläck. 4-5 mm. - Sk. -Vg., Ög.
7. P. commzmis NYL. Svart med baktibierna vid roten gula ;
hanen med _tre lll,ngstreck under antennerna; hohan med ett
smalt streck vid hvartdera ögat, halssköldens sidolrnölar och
en fl äck å vinglocken gula. 5-6 mm . - Sk.-Upl.; a.
8 . P. annulata (L.) THOMS. Till färgen endast skild från föregående art genom de i öfversikten upptagn a kännetecknen.
Sk.-Lapl.
9 . P. submarginata THOMS. »Svart; hanens ansikte med tre
långsfläckar nedanför antennerna samt skenbenens och fö tternas rot gula; honan med ett bredt långstreck invid ögonen, en fläck å halssköldens sidoknölar och vinglocken, en
p unkt vid roten af fram- och mellantibierna samt baktibiernas rot gula. 4-5 mm. - Bh ., Gotl. ; s. »
P. dilatata KIRB . Svart; hanens ansikte nedanför anten1 o.
nerna, mandibler, halssköldens sidoknölar, vinglock, skenben och fötter gula, skenbenen vid spetsen med en svart
fläck eller ring ; hanens antennsträng under rödgul ; honan
med en fläck på hvarje sida nedanför antennerna, halssköldens öfre kant och sidoknölar, vinglocken och skenbenens
6-7 mm . -

1

r.

rot gula. 5-7 mm. - Sk.
Svart; hane: antennsträngen ringlad,
ansiktet nedanför antennerna, antennskaftets nedre hälft,
sken ben och fötter gula, sken benen i rnidten svarta ; honan
endast" med vinglocken och baktibiernas rot gula. 6, 5 -7 mm.
- Sk.-Sm.; s.

P. Rinki. GoRSKI.

90

